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Abstract	  In	  the	  late	  19th	  Century,	  Detroit	  became	  a	  wealthy	  boomtown	  thanks	  to	  the	  automobile	  industry.	  	  However,	  political	  and	  economic	  upheavals	  in	  the	  late	  20th	  century	  forced	  the	  city	  into	  a	  steep	  decline.	  	  At	  present,	  many	  private	  and	  public	  entities	  in	  Detroit	  are	  looking	  for	  new	  ways	  to	  support	  the	  revival	  of	  the	  city	  through	  economic	  development.	  It	  is	  very	  unusual	  these	  days	  for	  any	  urban	  renewal	  plan	  not	  to	  include	  reference	  to	  the	  role	  that	  the	  art	  organizations	  and	  arts	  buildings	  can	  potentially	  play	  in	  regeneration.	  This	  paper	  puts	  forth	  an	  argument	  for	  the	  launching/founding	  of	  the	  Detroit	  Contemporary	  Biennial	  (DCB)	  as	  an	  important	  component	  in	  building	  support	  for	  the	  arts	  and	  culture	  in	  the	  city,	  in	  the	  context	  of	  the	  potential	  positive	  economic	  impact	  it	  could	  have	  on	  the	  community.	  As	  part	  of	  this	  proposal	  we	  look	  to	  comparable	  cities	  and	  the	  impact	  that	  arts	  initiatives	  have	  had	  on	  revitalization	  strategies	  around	  the	  world.	  	  Through	  this	  study	  we	  hope	  to	  understand:	  1.	  How	  can	  the	  arts	  impact	  a	  city	  or	  region?	  2.	  What	  key	  strategies	  must	  be	  in	  place	  to	  help	  ensure	  the	  DCB’s	  success	  and	  sustainability?	  3.	  What	  best	  practices	  could	  be	  employed	  by	  the	  organizers	  in	  Detroit?	  	  A	  review	  of	  available	  literature	  on	  cultural	  tourism,	  urban	  regeneration,	  arts	  festivals	  and	  biennials,	  was	  conducted	  including	  a	  review	  of	  cities	  of	  similar	  size,	  scope,	  and	  their	  use	  of	  the	  arts	  for	  economic	  revitalization.	  Specifically	  we	  looked	  at	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the	  post-­‐industrial	  cities	  of	  Bilbao,	  Spain;	  Edinburgh	  in	  the	  UK;	  Turin,	  Italy,	  and	  Pittsburgh,	  PA	  which	  were	  selected	  due	  to	  the	  fact	  that	  their	  economies	  once	  mirrored	  many	  of	  the	  economic	  issues	  that	  Detroit	  now	  faces	  and	  because	  they	  have	  now	  all	  more	  or	  less	  achieved	  international	  status	  through	  the	  launching	  of	  cultural	  events	  or	  infrastructure.	  Based	  on	  this	  research,	  we	  endeavor	  to	  gauge	  the	  likely	  success	  and	  future	  sustainability	  of	  the	  proposed	  Detroit	  Contemporary	  Biennial	  (DCB).	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Introduction	  In	  the	  20th	  and	  21st	  centuries,	  culture	  has	  been	  seen	  an	  engine	  of	  urban	  development	  and	  is	  in	  fact	  now	  playing	  a	  leading	  role	  the	  economic	  regeneration	  of	  cities	  around	  the	  world.	  Detroit	  is	  a	  city	  that	  may	  have	  no	  rival	  in	  the	  arena	  of	  post-­‐industrial	  decline.	  	  This	  city	  has	  been	  studied	  obsessively	  by	  writers,	  academics,	  journalists,	  and	  researchers,	  who	  seek	  to	  gain	  insight	  into	  the	  Motor	  City’s	  decline.	  People	  are	  fascinated	  with	  how	  such	  an	  economic	  powerhouse,	  a	  uniquely	  American	  city,	  could	  so	  utterly	  collapse?	  Most	  analysis	  tends	  to	  focus	  on	  the	  economic,	  social,	  and	  political	  reasons	  for	  the	  downfall.	  	  In	  “The	  Origins	  of	  the	  Urban	  Crisis,”	  Thomas	  Sugrue	  argues	  that	  housing	  and	  racial	  discrimination	  practices	  put	  in	  place	  after	  World	  War	  II	  played	  a	  primary	  role	  in	  the	  decline	  of	  Motown.	  It’s	  true	  that	  when	  the	  dominant	  auto	  industry	  faced	  stiff	  competition,	  it	  moved	  jobs	  out	  of	  the	  city	  to	  the	  suburbs,	  and	  even	  out	  of	  the	  country.	  And	  Detroit	  does	  have	  a	  complex	  racial	  history	  and	  the	  shocking	  legacy	  of	  two	  race	  riots	  since	  World	  War	  II	  (in	  1943	  and	  1967).	  It	  has	  also	  had	  more	  than	  its	  fair	  share	  of	  political	  corruption,	  often	  tied	  to	  the	  tumultuous	  mayoral	  administrations	  of	  Coleman	  Young	  and	  Kwame	  Kilpatrick.	  	  However	  other	  cities,	  such	  as	  Buffalo	  and	  Cleveland	  have	  suffered	  the	  same	  kind	  of	  economic	  loss,	  but	  have	  not	  (quite)	  fallen	  to	  the	  same	  depths	  as	  Detroit.	  In	  fact,	  Pittsburgh	  reportedly	  suffered	  as	  much	  economically	  as	  Detroit	  in	  the	  course	  of	  the	  second	  half	  of	  the	  20th	  century,	  but	  it	  has	  made	  an	  amazing	  Rust	  Belt	  comeback	  in	  recent	  years.	  Any	  number	  of	  US	  cities	  has	  also	  faced	  a	  troubled	  a	  racial	  legacy	  including,	  notably	  Los	  Angeles	  and	  Philadelphia.	  And	  Detroit,	  with	  Chicago	  to	  the	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west,	  certainly	  hasn’t	  cornered	  the	  market	  on	  political	  corruption.	  Thankfully,	  today	  there	  is	  one	  of	  the	  most	  hopeful	  city	  governments	  in	  place	  under	  Dave	  Bing,	  a	  former	  NBA	  star	  and	  respected	  businessman.	  To	  be	  frank,	  we	  are	  not	  endeavoring	  to	  write	  a	  history	  of	  the	  decline	  of	  Detroit	  or	  how	  it	  lost	  its	  way.	  This	  is	  however	  the	  context	  for	  the	  turn	  around	  on	  the	  horizon	  and	  on	  the	  ground,	  coupled	  with	  a	  very	  real	  interest,	  as	  well	  as	  money,	  and	  energy	  emerging	  around	  the	  city’s	  growing	  arts	  movement,	  which	  is	  seen	  as	  an	  important	  sign	  of	  the	  city’s	  comeback.	  	  	  	  We	  believe	  it	  is	  this	  context	  that	  is	  creating	  a	  fertile	  environment	  for	  the	  launching	  of	  a	  proposed	  arts	  biennial.	  The	  Detroit	  Contemporary	  Biennial	  (DCB)	  is	  proposed	  as	  a	  project	  to	  change	  public	  perceptions	  of	  the	  city	  of	  Detroit,	  to	  promote	  the	  burgeoning	  contemporary	  arts	  scene	  in	  the	  city,	  to	  bring	  international	  artists	  and	  tourists	  to	  the	  region,	  to	  support	  local	  artists	  through	  professional	  development	  opportunities	  and	  exposure,	  and	  ultimately,	  to	  serve	  as	  but	  one	  of	  many	  catalysts	  for	  urban	  regeneration	  in	  one	  of	  America’s	  neediest	  cities.	  Culture	  cannot	  revitalize	  a	  city	  alone.	  And	  the	  DCB	  is	  neither	  a	  revolutionary	  model	  and	  nor	  is	  it	  designed	  to	  save	  the	  city.	  Rather,	  it	  can	  play	  a	  significant	  supportive	  role	  alongside	  public	  and	  private	  investment	  in	  other	  civic	  amenities,	  transport	  systems,	  and	  housing	  in	  the	  re-­‐formulation	  of	  the	  city	  in	  the	  minds	  of	  the	  general	  public	  within	  the	  city	  and	  state,	  around	  the	  country,	  and	  internationally.	  	  	  Across	  human	  history,	  art	  events	  have	  served	  an	  important	  function	  at	  the	  social	  and	  community	  levels.	  	  To	  validate	  our	  proposal	  for	  the	  launching	  of	  an	  arts	  biennial	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in	  the	  city	  of	  Detroit,	  we	  examine	  comparable	  leading	  arts	  and	  culture	  events	  to	  understand:	  1. How	  do	  the	  arts	  impact	  a	  city	  or	  region	  and	  ultimately	  support	  urban	  revitalization?	   	  2.	  What	  key	  strategies	  must	  be	  in	  place	  to	  help	  ensure	  the	  success	  and	  sustainability	  of	  a	  biennial	  visual	  art	  event?	  3.	  What	  best	  practices	  can	  be	  learned	  from	  other	  cities	  that	  could	  be	  employed	  by	  the	  organizers	  in	  Detroit?	  	  We	  spoke	  to	  many	  non-­‐profit	  arts	  and	  culture,	  and	  civic	  leaders,	  in	  the	  Detroit,	  who	  are	  planning	  and/or	  leading	  cultural	  sites	  and	  events	  in	  the	  city/region,	  and	  who	  are	  most	  concerned/interested	  in:	  	   1. Whether	  or	  not	  an	  arts	  biennial	  program	  could	  help	  establish	  Detroit	  as	  one	  of	  the	  leading	  centers	  for	  contemporary	  art	  in	  the	  nation?	  2. How	  can	  an	  arts	  event	  contribute	  to	  building	  and	  expanding	  audience	  and	  support	  for	  culture	  in	  Detroit	  as	  well	  as	  other	  arts	  and	  culture	  institutions	  in	  the	  southeast	  Michigan	  region?	  3. What	  are	  the	  best	  practices	  for	  designing	  such	  an	  arts	  event	  and	  how	  can	  sustainability	  be	  ensured?	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Literature	  Review	  
	  The	  literature,	  including	  published	  books,	  studies,	  reports,	  journal	  articles	  and	  papers	  on	  the	  subject	  of	  the	  arts	  as	  a	  tool	  for	  economic	  regeneration	  is	  extensive.	  For	  the	  purpose	  of	  this	  research,	  a	  sampling	  of	  some	  of	  the	  most	  relevant	  literature	  is	  reviewed	  which	  includes	  studies	  on	  the	  economic	  contribution	  of	  the	  arts	  on	  cities	  in	  despair,	  the	  social	  impact	  of	  culture	  and	  cultural	  events,	  as	  well	  as	  tourism	  and	  the	  important	  factors	  that	  contribute	  to	  the	  success	  and	  sustainability	  of	  arts	  events.	  	  	  In	  the	  writings	  of	  classical	  of	  literature	  and	  human	  history,	  festivals	  and	  what	  we	  broadly-­‐term	  ‘cultural	  events,’	  have	  been	  well	  documented	  as	  shapers	  of	  human	  experience.	  Historically	  festivals,	  carnivals,	  processions,	  and	  pageants	  have	  provided	  points	  of	  meaningful	  connectivity	  for	  communities	  and	  individuals	  (Kennedy,	  1998).	  Throughout	  the	  18th	  and	  19th	  centuries,	  festivals	  were	  instrumental	  in	  making	  visible	  the	  social	  life	  of	  “foreign	  townscapes”	  and	  landscapes	  for	  visitors.	  Goethe,	  for	  instance,	  during	  his	  visit	  to	  Rome	  in	  1788	  wrote	  on	  the	  vibrancy	  provided	  through	  the	  re-­‐invigorated	  festivities	  of	  the	  ‘Roman	  Carnival,’	  events	  that	  also	  attracted	  Stendhal,	  Casanova,	  and	  Queen	  Christina	  of	  Sweden.	  Similarly,	  Thomas	  Gray	  and	  Byron,	  amongst	  other	  traveling	  literary	  notables,	  observed	  the	  Carnival	  of	  Lent	  in	  Venice,	  Italy	  (Picard	  et	  al.,	  2006).	  And	  Mark	  Twain,	  always	  a	  critical	  tourist,	  wrote	  about	  the	  Mardi	  Gras	  festival	  and	  how	  it	  succeeded	  in	  animating	  New	  Orleans	  in	  the	  last	  decade	  of	  the	  19th	  century	  (Kennedy,	  1998).	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The	  contemporary	  literature	  on	  the	  subject	  festivals	  often	  mentions	  a	  particular	  type	  of	  tourism,	  called	  cultural	  tourism.	  It	  is	  defined	  as	  a	  set	  of	  tourists’	  behaviors,	  resulting	  from	  their	  genuine	  interest	  in	  cultural	  heritage,	  as	  well	  as	  their	  participation	  in	  the	  widely	  understood	  contemporary	  cultural	  life	  (Kearns,	  1993).	  In	  this	  sense,	  participation	  in	  festivals	  should	  also	  be	  considered	  an	  element	  of	  cultural	  tourism.	  Festivals	  therefore	  are	  treated	  as	  a	  tourist	  asset	  of	  cities	  and	  regions,	  as	  well	  as	  a	  kind	  of	  tourist	  product,	  defined	  as	  an	  event	  product.	  (Kearns,	  1993)	  	  In	  his	  New	  York	  Times	  best	  selling	  book,	  The	  Rise	  of	  the	  Creative	  Class	  published	  in	  2004,	  Richard	  Florida	  argues,	  that	  cities	  must	  amp	  up	  their	  "urban	  metabolism"	  by	  attracting	  a	  "creative	  class."	  Thomas	  Freidman,	  a	  New	  York	  Times	  Op-­‐Ed	  columnist	  and	  author	  of	  the	  book,	  The	  World	  is	  Flat,	  argues	  that	  creativity	  will	  be	  to	  the	  21st	  century	  what	  the	  ability	  to	  push	  a	  plow	  was	  to	  the	  18th	  century.	  This	  is	  an	  argument	  that	  many	  corporate	  and	  government	  leaders,	  including	  Michigan’s	  Governor	  Rick	  Snyder,	  are	  now	  making	  in	  Detroit	  (Pilgian,	  2010).	  They	  believe	  that	  the	  economic	  recovery	  and	  success	  of	  Detroit	  and	  the	  State	  of	  Michigan	  hinges	  on	  creative	  people:	  and	  thus	  this	  region	  needs	  to	  boost	  about,	  attract,	  and	  support	  the	  creative	  economy	  (Pilgian,	  2010).	  	  Festivals	  described	  in	  the	  literature	  can	  often	  be	  divided	  according	  to	  scale.	  There	  are	  the	  mega	  events	  such	  as	  Art	  Basel	  in	  Switzerland,	  the	  Edinburgh	  Festival	  in	  Scotland,	  and	  Documenta	  in	  Kassel	  Germany	  that	  attract	  huge	  audiences,	  are	  well	  represented	  in	  the	  world	  media,	  and	  have	  a	  profound	  influence	  on	  the	  local	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economy.	  	  Of	  course	  there	  are	  many	  smaller	  scale	  festivals,	  commonly	  recognized	  and	  identified	  with	  the	  spirit	  of	  the	  city	  or	  region,	  and/or	  organized	  locally,	  at	  lower	  costs.	  Moreover,	  festivals	  can	  be	  divided	  into	  regular,	  irregular,	  and	  one-­‐time	  events	  (Cudny,	  2011).	  	  For	  the	  purpose	  of	  this	  review,	  we	  understand	  and	  define	  an	  art	  biennial	  as	  a	  visual	  arts	  festival	  that	  occurs	  once	  every	  two	  years.	  Ultimately	  the	  DCB	  Biennial	  will	  be	  a	  short-­‐term,	  bi-­‐yearly	  event	  that	  will	  serve	  as	  a	  showcase	  for	  contemporary	  artists	  and	  the	  city	  of	  Detroit.	  For	  the	  purpose	  of	  this	  study,	  the	  DCB	  fits	  best	  into	  the	  definition	  of	  a	  festival,	  which	  is	  defined	  as:	  a	  showcase,	  a	  creative	  destination,	  and	  an	  attraction	  for	  visitors	  (Boogaarts,	  2002).	  Getz	  (1991)	  distilled	  some	  additional	  criteria	  to	  distinguish	  arts	  festivals	  from	  permanent	  cultural	  events:	  their	  uniqueness,	  affordability,	  and	  flexibility.	  	  	  In	  general,	  the	  distinguishing	  features	  of	  an	  arts	  festival	  are:	  	  most	  are	  cyclical	  (annual,	  bi-­‐yearly,	  every	  three	  years,	  etc.)	  and	  transform	  an	  urban	  place	  for	  a	  short	  period	  of	  time	  into	  a	  “festival	  space.”	  They	  are	  of	  a	  transitory	  nature	  (Waterman,	  1998).	  Some	  cater	  to	  highly-­‐discerning	  tastes	  (such	  as	  opera	  or	  jazz	  or	  visual	  arts),	  whereas	  others	  serve	  more	  popular	  interests.	  A	  festival	  can	  perform	  different	  functions	  or	  roles,	  sometimes	  even	  simultaneously	  (Boogaarts,	  2002).	  The	  challenges	  confronting	  festival	  planning	  and	  execution	  are	  universal,	  according	  to	  Carlsen	  and	  Andersson	  (2010).	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  The	  available	  documentation	  on	  the	  economic	  and	  social	  impact	  of	  the	  arts	  events	  as	  a	  tool	  for	  economic	  regeneration	  on	  cities	  in	  decline	  is	  also	  vast.	  Readings	  on	  the	  ways	  in	  which	  cultural	  tourism	  has	  been	  used	  to	  fuel	  urban	  renewal	  are	  wide	  ranging.	  Many	  writers	  and	  academics	  have	  recently	  turned	  their	  attention	  to	  examining	  the	  phenomenon	  of	  “The	  Bilbao	  Effect,”	  or	  the	  way	  in	  which	  cities	  make	  use	  of	  developing	  a	  cultural	  institution,	  whether	  fixed	  (as	  in	  a	  museum	  building)	  or	  temporary	  (as	  in	  an	  arts	  festival),	  as	  a	  means	  to	  restructure	  their	  former	  industrial	  base	  and	  attract	  tourism,	  urban	  regeneration,	  and	  as	  an	  image-­‐making	  device	  (Plaza,	  2006).	  	  Many,	  many	  cities	  have	  invested	  in	  arts	  festivals	  as	  part	  of	  urban	  regeneration	  efforts	  and	  place-­‐promotion	  activities.	  In	  fact	  producing	  an	  arts	  festival	  is	  becoming	  quite	  vogue	  in	  the	  early	  21st	  century	  with	  reportedly	  more	  than	  10,000	  in	  existence	  around	  the	  globe.	  	  
Certainly,	  arts	  festivals	  can	  serve	  as	  a	  showcase	  for	  a	  city.	  A	  destination	  -­‐-­‐that	  is	  a	  city	  -­‐-­‐	  can	  be	  branded	  by	  the	  festival	  (Frey,	  1989).	  The	  location	  of	  an	  arts	  festival	  is	  deemed	  to	  be	  of	  high	  significance	  and	  most	  studies	  agree	  that	  the	  	  “historical,	  physical,	  social	  and	  cultural	  context	  of	  a	  city	  is	  a	  foremost	  basis	  for	  the	  distinctiveness	  of	  each	  festival,”	  (AEA	  2006).	  When	  connected	  to	  a	  certain	  location,	  an	  arts	  festival	  provides	  the	  city	  with	  a	  particular	  image.	  For	  this	  reason,	  “many	  cities	  have	  seen	  in	  festivals	  a	  sort	  of	  ‘quick	  fix’	  solution	  to	  their	  image	  problems,”	  (Quinn,	  2005).	  The	  cities	  of	  Edinburgh,	  Scotland	  (AEA,	  2008),	  Goteburg,	  Sweden,	  Manchester,	  England	  and	  Stratford,	  Canada	  have	  all	  reinvented	  their	  image	  with	  important,	  high-­‐profile	  arts	  events	  (McKercher,	  2006).	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  Because	  of	  their	  limited	  duration,	  arts	  festivals	  are	  perceived	  as	  ‘fresh’	  and	  special	  occasions.	  However,	  their	  impact	  is	  not	  always	  as	  obvious.	  Although	  urban	  festivals	  rely	  on	  place-­‐differentiation	  and	  place-­‐specific	  characteristics,	  they	  begin	  to	  risk	  becoming	  indistinguishable	  and	  homogenized	  experiences	  and	  can	  become	  ‘formulaic’(Waitt,	  2008).	  Boyle	  (2009)	  noted	  the	  role	  of	  festivals	  in	  a	  re-­‐imaging	  strategy	  and	  civic	  booster-­‐ism	  –	  or	  more	  cynically	  as	  an	  “urban	  propaganda	  project.”	  	  Some	  authors	  expressed	  concern	  that	  arts	  festivals	  can	  amount	  to	  instruments	  of	  hegemonic	  power	  (Gotham,	  2005)	  in	  which	  ‘the	  façade	  of	  cultural	  redevelopment	  can	  be	  seen	  as	  a	  carnival	  mask	  .	  .	  .	  leaving	  the	  social	  problems	  that	  lie	  behind	  the	  mask	  unseen	  and	  uncared	  for’	  (Besculides,	  2002).	  	  	  Art	  events/festivals	  can	  also	  serve	  as	  a	  creative	  destination	  or	  a	  breeding	  ground	  for	  talent	  and	  artists.	  Festivals	  provide	  an	  opportunity	  for	  specialization	  and	  may	  attract	  an	  audience	  with	  special	  tastes.	  Festivals	  can	  have	  a	  specific	  focus:	  a	  unique	  artist	  (such	  as	  the	  Salzburg	  Festival	  celebrating	  Mozart’s	  250th	  birth	  year	  in	  2006);	  a	  specific	  period	  in	  history	  (like	  Renaissance	  festivals	  around	  the	  country	  or	  in	  Italy);	  or	  a	  particular	  topic	  or	  genre	  (for	  example	  contemporary	  art).	  The	  specific	  focus	  of	  festivals	  attracts	  visitors	  who	  are	  interested	  in	  such	  particular	  art	  forms.	  By	  and	  large,	  these	  visitors	  do	  not	  mind	  traveling	  from	  afar	  (Frey,	  1986).	  Big	  festivals	  can	  easily	  offer	  new	  talent	  over	  popular	  performers	  (Frey,	  1989).	  Altogether,	  these	  attributes	  can	  turn	  festivals	  into	  meeting	  places	  for	  creative	  people	  –	  the	  audience,	  the	  makers,	  and	  the	  producers.	  In	  addition,	  festivals	  can	  spark	  a	  renewal	  or	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reinforcement	  of	  the	  existing	  cultural	  infrastructure	  and	  boost	  other	  cultural	  developments	  within	  the	  city	  (Boogaarts,	  2002).	  They	  often	  attract	  publicity	  and	  media	  attention,	  which	  puts	  the	  city	  –	  and	  notably	  its	  cultural	  institutions	  –	  in	  the	  spotlight	  for	  a	  short	  time.	  This	  attention	  can	  subsequently	  foster	  the	  development	  of	  more	  opportunity	  for	  local	  talent.	  	  Third,	  festivals	  can	  be	  important	  attractions	  for	  visitors	  and	  are	  usually	  closely	  connected	  to	  tourism	  (Frey,	  1989).	  Tourists	  account	  for	  a	  large	  proportion	  of	  the	  people	  who	  take	  advantage	  of	  a	  city’s	  arts	  and	  culture	  offerings.	  City	  tourism	  in	  general	  –	  and	  cultural	  tourism	  in	  particular	  –	  is	  expected	  to	  be	  one	  of	  the	  fastest-­‐growing	  branches	  of	  the	  industry	  (Judd	  and	  Fainstein,	  2001).	  	  	  Waterman	  (1998)	  characterizes	  arts	  festivals	  as	  transforming	  “places	  from	  being	  everyday	  settings	  into	  temporary	  environments	  that	  contribute	  to	  the	  production,	  processing	  and	  consumption	  of	  culture,	  concentrated	  in	  time	  and	  place.	  	  A	  biennial	  can	  gain	  value	  from	  its	  site-­‐specific	  locations	  either	  fixed	  or	  temporary.	  	  The	  Documenta	  and	  Munster	  biennials	  are	  notable	  for	  their	  public	  art	  and	  site-­‐specific	  art,	  which	  have	  taken	  advantage	  of	  the	  post-­‐industrial	  landscape.	  It	  is	  argued,	  that	  to	  be	  successful,	  a	  biennial	  event	  must	  be	  rigorously	  planned,	  curated,	  and	  programmed	  within	  the	  context	  of	  critical	  practice,	  politics,	  and	  contemporary	  aesthetics.	  	  “A	  prime	  objective	  of	  [arts]	  festivals	  is	  to	  assemble	  artists	  and	  the	  public	  over	  a	  short	  period	  to	  focus	  performances	  and	  to	  allow	  artists	  and	  public	  to	  enjoy	  the	  fruits	  of	  concentrated	  work,”	  (Waterman,	  1998).	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  The	  motivation(s)	  for	  people	  to	  attend	  arts	  festivals	  is	  also	  the	  focus	  of	  many	  studies.	  The	  popularity	  of	  festivals	  among	  locals	  and	  tourists	  demonstrates	  how	  culture	  can	  act	  as	  a	  promoter	  of	  local	  development.	  French	  sociologist	  Gilles	  Arnaud	  writes	  that	  the	  success	  of	  festivals	  “arises	  out	  of	  a	  number	  of	  trends,	  such	  as:	  the	  quest	  for	  pleasure,	  shared	  feelings,	  and	  spontaneity,	  rather	  than	  over-­‐intellectualized	  pursuits,	  an	  attraction	  to	  the	  transitory,	  as	  opposed	  to	  the	  traditional	  idea	  of	  culture	  as	  something	  durable,	  permanent	  and	  intangible	  down	  through	  the	  ages.”(Waldemar,	  2011)	  	  Generally,	  arts	  festivals	  take	  place	  in	  summer,	  which	  is	  an	  obvious	  time	  for	  a	  city	  to	  be	  focused	  on	  attracting	  tourists.	  The	  more	  commercial/popular	  art	  events,	  in	  the	  more	  established	  locations	  such	  as	  Basel,	  Switzerland	  and	  Venice,	  Italy	  tend	  to	  avoid	  the	  high-­‐tourist	  season,	  and	  opt	  for	  the	  off-­‐peak	  times,	  shoulder	  seasons,	  such	  as	  fall	  and	  early	  winter	  when	  hotels	  and	  other	  attractions	  are	  likely	  to	  be	  quieter.	  Arts	  events,	  no	  matter	  where	  the	  location,	  have	  played	  an	  important	  role	  in	  attracting	  tourists	  and	  inducing	  them	  to	  spend	  money	  in	  the	  local	  economy.	  	  People,	  both	  locally	  and	  from	  afar,	  who	  do	  not	  ordinarily	  seek	  out	  cultural	  activities	  can	  be	  introduced	  to	  venues	  they	  might	  not	  otherwise	  have	  visited.	  For	  instance,	  some	  people	  might	  combine	  going	  to	  the	  festival	  with	  visiting	  a	  museum.	  People	  might	  shop	  within	  local	  retail	  districts	  during	  the	  arts	  festival	  and	  thus	  have	  a	  positive	  effect	  on	  the	  urban	  economy.	  They	  may	  stay	  in	  hotels,	  and	  certainly,	  they	  will	  eat	  in	  restaurants.	  	  Owing	  to	  this	  multiplier	  effect,	  local	  governments	  are	  often	  very	  keen	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on	  attracting	  and	  supporting	  arts	  festivals.	  Art	  fairs	  such	  as	  Frieze	  NY,	  New	  York’s	  Armory	  Show,	  and	  Art	  Basel	  Miami,	  have	  become	  very	  popular	  and	  demand	  high	  admission	  prices.	  This	  trend	  could	  be	  a	  problem	  for	  more	  distressed	  regions	  and	  are	  leading	  to	  the	  changing	  perceptions	  that	  visual	  art	  festivals	  are	  becoming	  inaccessible	  to	  local	  populations	  (Quinn,	  2005).	  Indeed,	  local	  politicians	  may	  feel	  uneasy	  supporting	  arts	  events	  that	  carry	  the	  stigma	  of	  elitism	  and	  thus	  risk	  alienating	  local	  communities	  (	  Boogaarts,	  2002).	  	  	  The	  go	  to	  manual	  for	  planning	  and	  managing	  an	  arts	  festival	  is	  the	  British	  publication	  Festival	  and	  events	  management:	  an	  international	  and	  culture	  perspective	  (Yeoman,	  2004).	  It	  provides	  the	  roadmap	  for	  the	  management	  of	  festivals	  and	  for	  those	  just	  starting	  out	  or	  trying	  to	  formulate	  a	  proposal.	  This	  book	  is	  also	  useful	  in	  outlining	  the	  operational	  issues	  specific	  to	  arts	  and	  culture	  organizations.	  	  Ensuring	  long-­‐term	  success	  and	  viability	  in	  planning	  an	  arts	  festival	  may	  simply	  come	  down	  to	  learning	  from	  the	  mistakes	  of	  others.	  The	  books	  Festival	  management	  
innovation	  and	  failure	  (Carlsen,	  2010)	  and	  Why	  Festivals	  Fail	  (Getz,	  2002)	  offer	  important	  lessons	  on	  the	  issues	  that	  determine	  success	  and	  failure.	  Innovation	  in	  arts	  festival	  planning	  stretches	  from:	  strategic	  planning,	  programming,	  management	  structure,	  events	  management	  and	  contingency	  plans,	  marketing,	  and	  funding	  are	  the	  key	  factors	  that	  predict	  success.	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In	  the	  following	  chapters	  we	  look	  to	  the	  cities	  of	  Bilbao,	  Spain,	  Pittsburgh,	  PA,	  Turin,	  Italy	  and	  Edinburgh,	  Scotland	  that	  have	  all	  been	  successful	  at	  transforming	  from	  a	  despairing	  industrial	  center	  to	  cultural	  one.	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Chapter	  One:	  What	  Detroit	  Can	  Learn	  from	  the	  Cities	  of	  Edinburgh,	  Bilbao,	  
Pittsburgh,	  and	  Turin	  
	  Why	  turn	  to	  cultural	  tourism	  as	  a	  means	  to	  fuel	  urban	  renewal?	  How	  does	  it	  work	  and	  why	  (or	  why	  not)?	  Many	  writers	  and	  academics	  have	  recently	  turned	  their	  attention	  to	  examining	  the	  phenomenon	  of	  “The	  Bilbao	  Effect,”	  or	  the	  way	  in	  which	  cities	  make	  use	  of	  developing	  a	  cultural	  institution	  or	  an	  event	  as	  a	  means	  to	  restructure	  their	  former	  industrial	  base	  and	  attract	  tourism,	  urban	  regeneration,	  and	  as	  an	  image-­‐making	  device	  (Plaza,	  2006).	  	  
	  In	  the	  last	  few	  years,	  an	  interest	  in	  cultural	  industries	  as	  an	  economic	  force	  has	  grown	  exponentially	  and	  is	  often	  on	  the	  tongue	  of	  even	  the	  most	  conservative	  of	  government	  officials.	  The	  European	  Commission	  has	  identified	  culture	  and	  the	  various	  sectors	  of	  the	  cultural	  industry	  as	  a	  major	  economic	  and	  social	  force	  in	  defining	  Europe.	  Throughout	  Europe,	  the	  growth	  of	  cultural	  employment	  has	  been	  strong	  in	  the	  past	  ten	  years,	  exceeding	  average	  employment-­‐growth	  figures	  in	  other	  economic	  sectors.	  (Hall,	  2004).	  
Urban	  cultural	  tourism	  is	  not	  new	  and	  has	  long	  been	  dominant	  in	  the	  great	  capitals	  of	  culture:	  New	  York,	  Paris	  and	  London.	  But	  many	  other	  cities,	  previously	  lacking	  cultural	  interest,	  are	  emerging	  today	  as	  new	  tourist	  destinations	  including	  Bilbao,	  Spain,	  Turin,	  Italy,	  and	  Pittsburgh,	  PA.	  Faced	  with	  the	  daunting	  challenges	  of	  urban	  renewal,	  we	  see	  many	  more	  cities	  looking	  to	  cultural	  enterprises	  and	  institutions	  as	  a	  way	  of	  transitioning	  towards	  a	  new	  economic	  era.	  Sometimes	  city	  leaders	  choose	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to	  invest	  in	  a	  major	  new	  cultural	  infrastructural	  project	  such	  as	  a	  museum.	  This	  was	  best	  demonstrated	  Bilbao	  in	  Spain,	  which	  signaled	  its	  march	  to	  the	  future	  by	  commissioning	  world-­‐renowned,	  California-­‐based	  architect	  Frank	  Gehry	  to	  design	  the	  Guggenheim	  Museum.	  In	  addition	  to	  transforming	  Bilbao's	  image	  overnight,	  the	  museum	  drew	  more	  than	  1.3	  million	  visitors	  in	  its	  inaugural	  year,	  1997	  (Pogrebin,	  2012).	  	  Other	  cities,	  most	  notably	  Edinburgh	  in	  Scotland,	  have	  relied	  on	  arts	  festivals	  as	  the	  main	  driver	  of	  their	  rebirth	  from	  a	  post-­‐industrial	  city	  to	  world-­‐renown	  cultural	  tourist	  attraction.	  
To	  be	  successful,	  each	  city	  must	  adopt	  an	  approach	  to	  cultural	  development	  tailored	  to	  its	  specific	  circumstances,	  history	  and	  means.	  Urban	  and	  cultural	  tourism,	  for	  its	  part,	  is	  simply	  what	  flows	  from	  the	  existing	  and	  constantly	  evolving	  dynamics	  between	  the	  inhabitants	  of	  urban	  spaces	  and	  those	  who	  visit	  them.	  
Edinburgh,	  Scotland	  
In	  Scotland,	  the	  city	  of	  Edinburgh,	  facing	  a	  substantial	  and	  declining	  industrial	  heritage,	  invested	  heavily	  in	  rebranding	  its	  long-­‐running	  international	  summer	  theatre	  festival	  in	  the	  late	  1980s.	  Edinburgh	  is	  still	  considered	  the	  pioneer	  in	  the	  establishment	  of	  city-­‐wide	  festival	  of	  arts	  and	  culture	  which	  was	  first	  launched	  there	  in	  1949.	  Thanks	  largely	  to	  this	  history	  in	  Edinburgh,	  performing	  arts	  and	  other	  festivals	  are	  now	  a	  worldwide	  tourism	  phenomenon	  (Picard,2006).	  But	  the	  brand	  was	  in	  need	  of	  reinvigoration	  in	  the	  late	  20th	  century.	  
Thanks	  to	  an	  infusion	  of	  capital	  and	  government	  support	  in	  the	  late	  1980s,	  the	  “Festival	  City”	  of	  Edinburgh	  has	  spun	  off	  as	  many	  as	  10	  other	  festivals	  in	  the	  wake	  of	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its	  original	  success	  including	  a	  film	  festival	  (which	  this	  year	  launched	  the	  new	  Disney/Pixar	  film	  “Brave”)	  a	  book	  festival,	  a	  children’s	  festival,	  and	  other	  assorted	  ‘brands’	  that	  today	  attracts	  millions	  of	  visitors	  a	  year.	  In	  2011,	  1.95	  million	  tickets	  were	  sold	  for	  the	  Edinburgh	  Fringe	  Festival,	  one	  of	  the	  world’s	  leading	  cutting-­‐edge	  theatre	  festivals.	  Those	  record	  tickets	  sales	  represented	  a	  total	  increase	  of	  5%	  on	  the	  previous	  year,	  as	  21,000	  performers	  turned	  a	  large	  section	  of	  the	  city	  into	  a	  theatrical	  mini-­‐city	  for	  much	  of	  August.	  The	  past	  30	  years	  have	  seen	  a	  remarkable	  transformation	  in	  the	  overall	  nature	  of	  the	  city	  of	  Edinburgh	  thanks	  to	  these	  festivals	  and	  their	  impact	  on	  the	  economic,	  social	  and	  cultural	  life	  of	  the	  city.	  The	  forecast	  for	  the	  city’s	  future	  envisions	  a	  near-­‐	  tripling	  of	  hospitality	  industry	  jobs	  in	  Edinburgh,	  from	  12,000	  in	  1989	  to	  32,000	  in	  2020	  and	  is	  matched	  by	  a	  target	  to	  increase	  the	  number	  of	  visits	  to	  Edinburgh	  from	  3.27	  million	  to	  4.39	  million	  through	  2020.	  A	  new	  tourism	  initiative	  is	  in	  the	  works,	  and	  new	  hotels	  and	  conference	  centers	  are	  being	  planned,	  as	  well	  as	  improvements	  for	  developing	  new	  audiences	  and	  markets,	  including	  the	  largely	  untapped	  markets	  of	  Asia	  and	  China.	  This	  initiative,	  entitled	  “Edinburgh	  2020”	  forecasts	  that	  an	  additional	  8400	  full-­‐time	  jobs	  will	  become	  available	  in	  the	  city	  over	  the	  next	  8	  years.	  (Donnelly,	  2012).	  
While	  there	  is	  much	  to	  learn	  from	  Edinburgh,	  in	  terms	  of	  the	  successes	  and	  failures,	  it	  is	  would	  take	  many	  decades	  for	  Detroit	  to	  create	  the	  scale	  of	  spectacles	  represented	  here.	  The	  off-­‐the-­‐beaten	  track	  location	  of	  Edinburgh	  does	  provide	  parallels	  with	  Detroit’s	  Midwest	  location	  and	  somewhat	  daunting	  northern	  climate.	  It	  should	  also	  be	  noted	  that	  like	  Edinburgh,	  Detroit	  has	  supported	  an	  ever-­‐growing	  underground	  reputation	  with	  very	  young	  European	  tourists	  who,	  for	  many	  years,	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have	  flocked	  to	  the	  Motor	  City	  for	  a	  taste	  of	  true	  grit	  in	  the	  art	  world,	  as	  well	  as	  the	  annual	  techno	  and	  jazz	  music	  festivals	  that	  occur	  each	  fall.	  These	  events	  are	  largely	  un-­‐marketed	  and	  their	  attraction	  and	  crowds	  are	  largely	  the	  result	  of	  word	  of	  mouth.	  This	  audience	  is	  the	  backbone	  on	  which	  planning	  an	  arts	  festival	  in	  Detroit	  will	  ultimately	  depend.	  They	  are	  highly	  mobile	  and	  motivated	  to	  visit	  the	  city.	  They	  are	  attracted	  to	  its	  post-­‐industrial	  abandon	  and	  generally	  turned-­‐off	  by	  the	  luxe	  atmosphere	  of	  more	  popular	  destinations	  such	  as	  New	  York	  and	  Paris.	  
	  
Bilbao,	  Spain	  
Communities	  don't	  come	  much	  grittier	  than	  the	  1990s-­‐era	  Bilbao	  (except	  perhaps	  Detroit!).	  Bilbao	  was	  Spain's	  fifth-­‐largest	  city.	  	  Following	  the	  decline	  of	  its	  heavy	  industry	  and	  the	  shut	  down	  of	  steelworks	  and	  shipyards,	  Bilbao	  might	  have	  become	  a	  backward-­‐looking	  city	  immersed	  in	  nostalgia.	  Eager	  to	  put	  this	  under-­‐visited	  city	  of	  less	  than	  half	  a	  million	  people	  on	  the	  world	  cultural	  map	  and	  to	  score	  points	  in	  the	  Basque	  people's	  long	  struggle	  to	  assert	  their	  identity	  against	  Madrid	  and	  Barcelona,	  Spain's	  dominant	  artistic	  capitals,	  Bilbao's	  civic	  leaders	  decided	  to	  jump	  on	  the	  international	  art	  bandwagon	  as	  the	  most	  likely	  way	  to	  raise	  their	  city's	  profile	  (Plaza,	  2009).	  	  
In	  1997,	  the	  Guggenheim	  Museum	  (GMB)	  opened	  in	  Bilbao.	  The	  museum	  was	  hailed	  as	  one	  of	  the	  most	  daring	  and	  spectacular	  architectural	  achievements	  of	  modern	  times.	  Today,	  the	  museum	  is	  widely	  seen	  as	  the	  city’s	  savior.	  	  The	  readings	  on	  this	  event	  analyze	  the	  effects	  of	  the	  Guggenheim	  Bilbao	  and	  its	  impact	  on	  the	  city:	  both	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economic	  and	  cultural.	  Within	  the	  research	  emerges	  the	  story	  of	  the	  ways	  in	  which	  the	  GMB	  has	  contributed	  to	  the	  shaping	  and	  propulsion	  of	  changes	  on	  commercial	  and	  non-­‐profit	  art	  spaces	  in	  Bilbao.	  
The	  ‘”Bilbao	  Effect”	  is	  shorthand	  for	  the	  Basque	  city's	  regeneration	  after	  the	  arrival	  of	  this	  iconic	  art	  museum.	  It	  is	  said	  to	  have	  boosted	  tourism	  to	  the	  Basque	  region	  and	  proved	  that	  startling	  architecture	  and	  culture	  could	  pull	  travelers	  off	  the	  beaten	  path	  and	  into	  cities.	  (Plaza,	  2006)	  According	  to	  one	  recent	  study,	  almost	  80	  percent	  of	  visitors	  to	  the	  city	  now	  come	  expressly	  to	  see	  the	  $100-­‐million	  Frank	  Gehry	  showpiece	  and	  they	  have	  spent	  some	  $220	  million	  annually	  in	  doing	  so,	  almost	  half	  a	  percent	  of	  the	  Basque	  region's	  total	  gross	  domestic	  product	  (Plaza,	  2006).	  Bilbao	  has	  come	  to	  serve	  as	  an	  allegory	  of	  how	  investment	  in	  cultural	  infrastructure	  can	  recast	  a	  moribund	  industrial	  city	  as	  an	  international	  tourist	  attraction.	  Despite	  the	  skeptics,	  there	  is	  no	  arguing	  that	  the	  GMB	  was	  effective	  in	  generating	  economic	  and	  social	  value.	  
Today,	  the	  five-­‐year	  old	  Museum	  of	  Contemporary	  Art	  Detroit	  (MOCAD)	  has	  been	  the	  subject	  of	  much	  musing	  in	  the	  press	  after	  it	  announced	  plans	  for	  a	  makeover.	  The	  burning	  question	  in	  the	  press	  is:	  “If	  you	  build	  it,	  will	  they	  come?”	  The	  implication	  here	  is	  that	  if	  a	  city	  can	  build	  a	  structure,	  often	  a	  cultural	  institution,	  that	  in-­‐and-­‐of	  itself	  is	  a	  spectacle,	  this	  museum/performing	  arts	  center/	  cultural	  hub	  will	  become	  a	  tool	  to	  generate	  tourism	  and	  a	  concentration	  of	  resources	  in	  the	  city.	  Unlike	  the	  Bilbao	  Guggenheim,	  MOCAD	  is	  making	  plans	  based	  on	  a	  much	  more	  humble	  budget	  to	  refashion	  its	  current	  home,	  which	  was	  formerly	  an	  automobile	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dealership.	  MOCAD	  received	  a	  modest	  ArtPlace	  grant	  of	  $300,000	  and	  has	  hired	  a	  firm	  largely	  unknown	  outside	  the	  eclectic	  design/architecture	  world.	  There	  has	  been	  quite	  a	  bit	  of	  pressure	  following	  the	  grant	  announcement	  for	  the	  museum	  board	  to	  create	  something	  iconic	  with	  big	  hopes	  that	  the	  tourists	  would	  follow.	  But	  its	  unlikely	  that	  a	  bold	  and	  legendary	  design	  will	  emerge	  out	  of	  this	  restrained	  renovation,	  certainly	  not	  on	  the	  scale	  of	  the	  Guggenheim,	  but	  there	  is	  no	  harm	  in	  wishing	  it	  were	  so!	  Nevertheless	  MOCAD	  continues	  to	  look	  for	  ways	  to	  engage,	  support	  and	  partner	  with	  new	  audiences	  and	  downtown	  cultural	  institutions.	  They	  welcome	  innovative	  ideas	  and	  project	  proposals.	  	  
	  
Pittsburgh,	  PA	  Like	  Bilbao,	  the	  former	  steel	  town	  of	  Pittsburgh,	  PA,	  was	  a	  rusting,	  steel-­‐making	  behemoth	  that,	  through	  struggle,	  pain	  and	  creativity,	  re-­‐tooled	  itself	  as	  a	  surprisingly	  vibrant	  21st	  century	  leader	  in	  the	  arts,	  education,	  and	  medical	  research.	  Pittsburgh	  tore	  down	  or	  repurposed	  many	  of	  its	  hideous,	  long-­‐abandoned	  steel	  works	  and	  coal	  pits,	  converting	  them	  into	  compelling	  museums	  and	  exhibition	  venues.	  Art	  galleries,	  artists	  studios,	  children's	  museums,	  concert	  halls	  are	  just	  some	  of	  the	  attraction’s	  that	  have	  been	  established	  in	  the	  architectural	  gems	  that	  had	  fallen	  into	  disrepair	  and	  were	  a	  legacy	  of	  the	  cities'	  19-­‐century	  tycoon-­‐patrons.	  During	  the	  recent	  economic	  downtown—Pittsburgh	  was	  an	  island	  of	  calm	  by	  most	  measures,	  with	  foreclosure	  and	  unemployment	  rates	  holding	  steady.	  In	  its	  annual	  ranking	  of	  urban	  quality	  of	  life,	  the	  Economist	  magazine	  ranked	  Pittsburgh	  in	  2009	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as	  one	  of	  America's	  "most	  livable"	  cities.	  Arts	  and	  culture	  initiatives	  are	  making	  an	  impact,	  drawing	  both	  domestic	  and	  international	  tourists	  to	  this	  reinvented	  city.	  And	  the	  new	  tourists	  have	  been	  joined	  by	  employers	  like	  Google	  Inc.,	  who	  similarly	  attracted	  to	  the	  city’s	  burgeoning	  cultural	  offerings,	  are	  among	  the	  many	  firms	  that	  have	  taken	  up	  residence	  in	  Pittsburgh's	  Bakery	  Square,	  a	  retrofitted	  former	  Nabisco	  factory	  (Piaola,	  2008).	  	  Slowly	  but	  surely,	  investors	  are	  gobbling	  up	  many	  of	  the	  landmark	  buildings	  in	  downtown	  Detroit	  that	  have	  largely	  fallen	  into	  disrepair.	  Investors	  such	  as	  Dan	  Gilbert	  of	  Quicken	  Loans	  (and	  owner	  of	  the	  NBA’s	  Cleveland	  Cavaliers),	  Mike	  Illitch	  who	  owns	  Little	  Caesars	  Pizza,	  the	  Detroit	  Tigers	  baseball	  team,	  and	  the	  Detroit	  Red	  Wings	  NHL	  hockey	  franchise,	  are	  just	  two	  of	  the	  central	  players	  transforming	  the	  central	  downtown	  city	  district	  in	  Detroit	  through	  large	  investments	  in	  big	  commercial	  real	  estate	  projects	  and	  other	  innovative	  investments.	  A	  situation	  that	  is	  not	  unlike	  the	  transformation	  that	  took	  place	  in	  Pittsburgh	  over	  the	  last	  30	  years.	  	  Not	  unlike	  Pittsburgh,	  there	  are	  also	  very	  healthy	  and	  strong	  cultural,	  medical,	  and	  educational	  institutions	  in	  the	  midtown	  district	  of	  Detroit	  made	  up	  of	  Wayne	  State	  University,	  the	  Henry	  Ford	  Health	  System	  main	  campus,	  the	  Detroit	  Institute	  of	  Arts,	  the	  Detroit	  Symphony,	  Michigan	  Opera	  Theatre,	  and	  the	  College	  of	  Creative	  Studies,	  to	  name	  the	  big	  players	  	  However,	  the	  two	  cities	  paths	  diverge	  in	  the	  makeup	  of	  their	  populations.	  One	  of	  Detroit’s	  most	  intractable	  issues	  is	  the	  lack	  of	  a	  diversified	  city	  population.	  Today,	  its	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population	  hoovers	  around	  300,000	  (down	  from	  over	  one	  million	  in	  the	  1960s)	  and	  90	  percent	  are	  black.	  The	  per	  capita	  income	  of	  its	  residents	  is	  roughly	  $10,000;	  about	  60	  percent	  of	  its	  population	  is	  on	  some	  form	  of	  public	  assistance.	  City	  services	  in	  Detroit	  –	  such	  as	  police	  and	  fire	  -­‐-­‐	  	  are	  still	  very	  strained	  and	  sometimes	  non-­‐existent.	  Given	  this	  situation,	  it	  is	  probably	  best	  for	  arts	  planners	  to	  not	  be	  too	  ambitious	  in	  their	  projects,	  and	  to	  start	  small	  in	  order	  to	  be	  successful.	  	  
	  
	  
Turin,	  Italy	  Turin,	  Italy	  was	  best	  known	  as	  home	  for	  a	  century	  to	  the	  Fiat	  Corporation	  (or	  as	  the	  Detroit	  of	  Italy),	  and	  was	  Italy's	  principal	  manufacturing	  powerhouse.	  But	  it	  suffered	  from	  a	  dour	  personality	  to	  match	  its	  basic-­‐industry	  prowess.	  That	  was	  until	  civic	  leaders	  began	  covering	  over	  unsightly	  rail	  yards	  and	  tearing	  down	  derelict	  factories.	  Turin's	  reinvention	  since	  the	  late	  1990s	  has	  included	  building	  parks	  and	  sculpture	  gardens,	  refurbishing	  recital	  halls,	  and	  establishing	  renaissance	  art	  festivals	  aimed	  at	  attracting	  local	  and	  faraway	  tourists.	  	  Turin’s	  success	  was	  also	  based	  on	  an	  aggressive	  urban	  plan	  with	  expansion	  into	  international	  markets,	  investments	  in	  culture,	  and	  the	  buildup	  of	  new	  sectors	  like	  food	  and	  tourism.	  Roughly	  60%	  of	  Torino's	  abandoned	  industrial	  land	  has	  been	  repurposed	  since	  the	  1990s.	  Its	  per	  capita	  GDP	  is	  more	  than	  10%	  higher	  than	  the	  national	  average	  (Gmfus.org,	  2010).	  Detroit’s	  Mayor	  Dave	  Bing	  visited	  the	  city	  two	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years	  ago	  in	  a	  bid	  to	  learn	  how	  Detroit	  might	  become	  the	  ‘Torino	  of	  America’	  (thanks	  to	  an	  initiative	  entitled	  “Re-­‐Imagining	  Detroit:	  The	  Detroit-­‐Torino	  Partnership,”	  a	  three-­‐year	  initiative,	  supported	  by	  the	  Kresge	  Foundation	  and	  organized	  by	  the	  German	  Marshall	  Fund	  of	  the	  United	  States.	  The	  initiative	  was	  designed	  to	  expose	  leaders	  from	  the	  city	  of	  Detroit	  to	  the	  lessons	  learned	  from	  Turin,	  Italy's	  economic	  rebirth	  and	  industrial	  renaissance	  over	  the	  past	  three	  decades).	  Bing	  remarked,	  "Turin	  is	  a	  city	  that	  had	  a	  plan	  to	  come	  back.	  It's	  good	  to	  see	  we're	  not	  in	  this	  by	  ourselves."	  (Parris,	  2009)	  
	  
Four	  key	  elements	  have	  been	  identified	  that	  helped	  turn	  around	  Turin's	  economic	  growth	  Turin:	  it	  was	  driven	  by	  the	  development	  of	  "place"	  and	  the	  creation	  of	  vibrant	  innovation	  districts;	  the	  focus	  on	  higher	  education	  and	  advanced	  technology	  commercialization;	  it	  was	  fueled	  by	  entrepreneurial	  programs	  and	  support	  systems;	  it	  was	  supported	  by	  public,	  private	  and	  philanthropic	  resources.	  	  Among	  the	  key	  messages	  the	  Detroit	  delegation	  took	  away	  from	  the	  trip	  was	  that	  Turin’s	  renaissance	  was	  the	  result	  of	  a	  true	  collaborative	  effort.	  Turin	  launched	  its	  revitalization	  strategy	  with	  input	  not	  just	  from	  government,	  but	  also	  from	  the	  business,	  arts,	  academic,	  and	  community	  leaders.	  All	  aspects	  of	  Turin’s	  redevelopment,	  whether	  spatial,	  economic,	  cultural,	  academic,	  or	  special-­‐project	  related,	  were	  linked	  to	  each	  other,	  creating	  a	  unified,	  coherent	  urban	  development	  strategy.	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  The	  Detroit	  region	  has	  the	  assets,	  people,	  and	  tools	  to	  be	  a	  leader	  in	  the	  arts	  and	  innovation.	  For	  the	  past	  several	  years,	  a	  culture	  of	  regional	  collaboration	  has	  been	  taking	  root,	  replacing	  several	  decades	  of	  fragmentation,	  competition	  or	  indifference.	  Many	  leading	  public,	  private	  and	  philanthropic	  organizations	  are	  engaged	  in	  collaborative	  ventures	  to	  support	  innovation	  that	  would	  not	  have	  been	  attempted	  even	  five	  years	  ago.	  The	  city	  of	  Detroit	  is	  benefitting	  from	  a	  renewed	  sense	  of	  connection	  to	  the	  surrounding	  counties	  and	  an	  understanding	  that	  it	  can	  be	  once	  again	  an	  innovation	  and	  cultural	  hub.	  Clearly,	  an	  arts	  biennial	  can	  be	  one	  of	  the	  many	  facets	  of	  an	  innovative	  and	  coordinated	  plan	  for	  Detroit’s	  revitalization	  
	  
Discussion	  and	  conclusion	  The	  review	  of	  the	  relevant	  literature	  and	  examples	  demonstrate	  that	  city	  transformations	  have	  been	  neither	  rapid	  nor	  without	  considerable	  effort	  in	  co-­‐ordination	  among	  private	  citizens,	  civic	  officials,	  the	  private	  sector	  and	  cultural	  leaders.	  	  It	  is	  clear	  that	  a	  focus	  on	  art	  and	  other	  forms	  of	  ‘high’	  culture	  in	  cities	  do	  play	  a	  key	  role	  in	  attracting	  investment,	  encouraging	  civic	  pride,	  and	  in	  bringing	  jobs	  and	  tourism.	  However,	  in	  order	  for	  these	  transformations	  to	  take	  place,	  arts	  managers	  need	  supportive	  local,	  state,	  and	  federal	  governments,	  as	  well	  as	  a	  network	  of	  private	  and	  non-­‐profit	  partnerships	  to	  diversify	  and	  build	  a	  new	  economy.	  Making	  use	  of	  the	  local,	  intellectual,	  private,	  public	  and	  creative	  capital	  is	  also	  a	  key	  to	  success.	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The	  time	  is	  right	  to	  be	  innovative	  and	  enterprising.	  Today	  a	  very	  raw,	  grassroots	  energy	  taking	  hold	  in	  Detroit	  in	  the	  form	  of	  young,	  working	  artists.	  They	  are	  operating	  in	  the	  shadow	  of	  some	  of	  this	  country’s	  most	  vibrant	  and	  important	  cultural	  treasures	  such	  as	  the	  Detroit	  Symphony	  Orchestra,	  Cranbrook	  Educational	  Community,	  and	  the	  Detroit	  Institute	  of	  Arts.	  And	  these	  young	  artists	  are	  some	  of	  the	  most	  important	  forces	  at	  the	  forefront	  of	  the	  city’s	  renewal,	  taking	  on	  the	  challenges	  of	  this	  city	  at	  many	  scales.	  	  	  “Stop	  the	  Loathing,”	  is	  how	  one	  Detroit	  ad	  agency	  creative	  director	  says	  he	  is	  focusing	  on	  taking	  responsibility	  and	  rebuilding.	  This	  is	  the	  new	  breed	  of	  Detroiter—seeking	  control	  and	  solutions,	  pushing	  back	  against	  entropy.	  Whatever	  your	  impression	  of	  Detroit,	  it’s	  likely	  that	  if	  you’ve	  never	  spent	  any	  extended	  time	  in	  the	  city,	  it’s	  probably	  wrong.	  You	  may	  think	  you	  know	  the	  city’s	  grit,	  but	  unless	  you	  meet	  gritty	  Detroiters,	  you	  don’t.	  The	  artists	  are	  reinventing	  the	  blight	  and	  see	  it	  not	  as	  an	  obstacle	  but	  an	  opportunity.	  Far	  from	  giving	  up,	  the	  new	  Detroit	  calls	  out	  for	  vibrant	  programs	  for	  revitalizing	  the	  city.	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Chapter	  Two:	  Planning	  for	  a	  Successful	  Festival	  
	  	  There	  are	  several	  basic	  reasons	  that	  Detroit	  would	  want	  to	  support	  an	  arts	  event:	  to	  help	  create	  community;	  to	  have	  positive	  impact	  on	  economy	  of	  city;	  and	  to	  educate	  the	  community	  about	  contemporary	  art;	  as	  well	  as	  to	  boost	  the	  standing	  of	  city	  artists	  on	  the	  international	  stage.	  	  	  	  The	  old	  saying	  "Failing	  to	  Plan	  is	  Planning	  to	  Fail"	  was	  never	  so	  true	  than	  for	  an	  arts	  event.	  In	  order	  to	  make	  an	  intelligent	  and	  sustainable	  arts	  festival	  plan,	  what	  we	  can	  learn	  from	  the	  success	  and	  failures	  of	  other	  arts	  festivals	  around	  the	  globe.	  What	  are	  the	  best	  practices	  that	  organizations	  and	  individuals	  can	  put	  in	  place	  to	  design	  a	  successful	  arts	  festival?	  What	  are	  the	  practical	  concerns?	  What	  are	  the	  creative	  concerns?	  	  	  The	  most	  important	  areas	  to	  concentrate	  on	  to	  achieve	  success	  in	  planning	  an	  arts	  festival	  are	  the	  need	  to	  be	  innovative	  in	  the	  design	  (product),	  finances,	  marketing	  and	  visitor	  services	  (Carlson,	  2010).	  Arts	  festivals	  are	  best	  when	  managed	  when	  treated	  as	  a	  creative	  business	  enterprise	  and	  thus	  sometimes	  the	  boundary	  among	  the	  public,	  private	  and	  non-­‐profit	  sectors	  is	  blurred	  (Boyle	  and	  Eng,	  2009)	  	  Organizers	  of	  the	  Melbourne	  International	  Arts	  Festival	  had	  this	  to	  say	  about	  art	  and	  business:	  “For	  the	  true	  artist,	  the	  last	  issue	  is	  money.	  The	  artist's	  currency	  is	  creativity,	  emotion	  and	  imagination.	  For	  business,	  the	  currency	  is	  currency,	  the	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bottom	  line.	  Business	  generates	  wealth	  and	  jobs	  that	  build	  community.	  Arts	  generate	  passion	  and	  ideas	  that	  define	  the	  community.	  Artists	  need	  wealth	  and	  jobs.	  Business	  needs	  passion	  and	  ideas.	  A	  healthy	  community	  needs	  both,”	  (Peterson,	  	  2010).	  	  In	  short,	  the	  festivals	  that	  succeed	  have	  many	  of	  the	  following	  critical	  attributes	  (AEA	  Consulting,	  2006):	  	   1. They	  provide	  unique,	  provocative	  and	  innovative	  arts	  programming.	  2. They	  integrate	  well	  into	  the	  cities	  in	  which	  they	  operate	  and	  adjust	  as	  the	  cities	  evolve	  3. They	  invest	  in	  their	  own	  development	  	  To	  begin	  this	  process,	  organizers	  should	  consider	  conducting	  a	  SWOT	  analysis	  that	  includes	  a	  survey	  of	  the	  cultural	  landscape	  and	  market	  conditions	  of	  Detroit.	  This	  knowledge	  can	  help	  guide	  in	  the	  development	  of	  the	  “product”	  and	  ultimately	  serve	  the	  organizational	  or	  management	  structure.	  According	  to	  Getz	  (2002)	  organizations	  that	  “value	  creativity	  and	  that	  are	  entrepreneurial”	  are	  in	  the	  best	  position	  to	  be	  successful.	  	  	  	  The	  success	  of	  Edinburgh	  in	  its	  positioning	  for	  international	  arts	  acclaim	  via	  tourism	  can	  be	  measured	  in	  at	  least	  three	  ways.	  First,	  success	  may	  be	  measured	  in	  terms	  of	  product	  offering.	  In	  particular,	  the	  extent	  to	  which	  its	  Festival	  product	  mix.	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However,	  the	  success	  of	  this	  mix	  is	  better	  evaluated	  in	  terms	  of	  tourists’	  demands.	  This	  is	  the	  second	  measure:	  namely,	  the	  extent	  to	  which	  the	  city	  attracts	  segments	  primarily	  interested	  in	  the	  performing	  arts.	  	  	  It	  is	  also	  interesting	  from	  the	  outset	  in	  planning	  a	  festival	  to	  address	  the	  question	  of	  why	  events	  fail.	  Failure	  might	  also	  arise	  if	  the	  event	  is	  a	  poor	  “fit”	  with	  the	  environment.	  That	  is	  the	  festival	  is	  not	  able	  to	  attract	  interest	  and	  support	  from	  its	  host	  community.	  	  According	  to	  Getz	  (2002)	  “fit”	  grows	  out	  of	  how	  an	  organization	  adapts	  to	  accommodate	  the	  local	  contingences,	  it’s	  authenticity	  to	  the	  what,	  where,	  and	  who	  of	  its	  environment.	  	  Events	  managers,	  like	  the	  entire	  nonprofit	  universe,	  need	  to	  understand	  the	  resource	  dependency	  theory.	  The	  basic	  premise,	  as	  articulated	  by	  Getz	  (2002),	  is	  that	  organizations	  compete	  for	  resources	  and	  those	  that	  survive	  do	  so	  by	  finding	  an	  appropriate	  niche	  that	  assures	  them	  of	  continued	  resources.	  A	  clear	  implication	  of	  this	  theory	  is	  that	  festival	  planners	  and	  managers	  must	  become	  skilled	  at	  managing	  relationships	  that	  can	  generate	  support	  and	  resources.	  	  
Festival	  Management	  Festival	  organizations	  that	  value	  creativity	  and	  innovation	  have	  been	  described	  as	  having	  an	  “entrepreneurial	  culture”(McGuire	  2003)	  and	  have	  best	  chance	  at	  success.	  Across	  the	  globe	  festival	  managers	  are	  recognizing	  the	  importance	  of	  innovation,	  particularly	  in	  programming.	  However	  with	  the	  large	  amount	  of	  festivals	  in	  place	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around	  the	  globe,	  imitation	  is	  the	  rule,	  with	  very	  few	  understanding	  that	  a	  unique	  selling	  point	  and	  basis	  for	  differentiation	  and	  competitive	  advantage	  is	  key.	  It	  is	  also	  recommended	  that	  managers	  prepare	  themselves	  for	  cycles	  of	  innovation	  and	  failure	  that	  relates	  to	  a	  range	  of	  funding,	  programmatic,	  and	  technical	  challenges	  that	  occur	  at	  various	  stages	  in	  the	  life-­‐cycle	  of	  a	  festival.	  For	  this	  reason,	  AEA	  (2006)	  recommends	  that	  festival	  long-­‐term	  planning	  and	  development	  is	  best	  accomplished	  in	  a	  minimum	  timeframe	  of	  five	  years.	  	  Research	  suggests	  that	  the	  management	  of	  festivals	  should	  be	  viewed	  differently	  than	  the	  management	  of	  other	  events	  (Getz,	  2010).	  The	  specific	  challenge	  is	  that	  of	  squaring	  an	  appropriate	  degree	  of	  financial	  accountability	  and	  efficient	  innovation.	  The	  non-­‐profit	  arts	  sector	  generally	  has	  had	  mixed	  success	  in	  balancing	  flexibility	  and	  openness	  necessary	  for	  creative	  thinking	  with	  the	  accountability	  and	  efficiency	  needed	  to	  run	  a	  viable	  festival.	  The	  governing	  structure	  of	  a	  festival	  therefore	  requires	  the	  right	  mix	  of	  skills	  to	  support	  the	  festival’s	  goals	  and	  objectives—with	  an	  economic	  imperative	  for	  innovation	  and	  an	  organizational	  imperative	  for	  accountability.	  	  
Knowing	  the	  Market	  The	  most	  successful	  businesses	  learn	  to	  produce	  well	  and	  efficiently	  what	  consumers	  demand.	  In	  the	  context	  of	  producing	  a	  festival,	  this	  means	  that	  organizers	  must	  not	  only	  cater	  to	  audience	  desires,	  but	  they	  must	  anticipate	  and	  create	  them.	  Organizers	  must	  create	  a	  context	  to	  move/challenge	  “consumers”	  to	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move	  beyond	  and	  expand	  their	  experiences.	  	  Research	  suggests	  that	  international	  arts	  festivals	  are	  moving	  away	  from	  traditional	  programming	  to	  “work	  that	  is	  short,	  sharp,	  and	  slick	  in	  form	  and	  content,”	  (Peterson	  2010).	  It	  is	  thought	  that	  the	  most	  valuable	  contribution	  of	  not-­‐for-­‐profit	  arts	  events	  is	  in	  their	  development	  of	  the	  most	  experimental	  works	  of	  artists,	  the	  work	  least	  likely	  to	  be	  supported	  by	  for-­‐profit	  interests.	  In	  turn,	  recognizing	  this	  experimentation	  might	  lead	  the	  for	  profit	  interests	  to	  support	  such	  endeavors.	  Innovative	  programming	  with	  its	  finger	  on	  the	  pulse	  of	  new	  developments	  and	  talents	  in	  the	  art	  world,	  	  both	  locally	  and	  nationally,	  even	  internationally,	  whether	  or	  not	  they	  are	  currently	  popular	  or	  well-­‐known,	  is	  thought	  to	  be	  a	  successful	  strategy.	  Taking	  advantage	  of	  these	  factors	  also	  allows	  the	  festival	  organization	  to	  create	  a	  strong	  brand	  and	  identity.	  	  	  
Community	  and	  economic	  development	  An	  arts	  festival	  is	  often	  an	  important	  contributor	  to	  community	  and	  economic	  development,	  especially	  when	  it	  collaborates	  with	  the	  for-­‐profit	  sector.	  A	  festival	  organization	  must	  be	  deeply	  rooted	  in	  the	  local	  community.	  Partnering	  with	  other	  local	  non-­‐profits	  that	  have	  strong	  civic	  ties	  strengthens	  the	  whole	  enterprise	  and	  should	  provide	  for	  a	  larger	  audience	  base.	  Together	  they	  can	  help	  provide	  job	  opportunities	  for	  local	  residents,	  spur	  investment	  in	  the	  community	  and	  attract	  tourism	  dollars.	  For	  profit	  businesses	  and	  local	  industries	  usually	  recognize	  that	  it	  is	  in	  their	  interest	  to	  make	  a	  commitment	  to	  the	  community	  and	  invest	  in	  and	  contribute	  to	  a	  well-­‐organized	  non-­‐profit	  arts	  festival.	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Funding	  A	  broad	  approach	  to	  funding	  is	  as	  important	  for	  permanent	  cultural	  enterprises	  as	  it	  is	  for	  festivals.	  The	  broad	  approach	  is	  defined	  as	  a	  mixed	  economy,	  in	  which	  core	  funding	  is	  derived	  from	  grants	  and	  foundations,	  earned	  income,	  corporate	  sponsorship,	  and	  individual	  philanthropic	  giving.	  Over	  time,	  the	  broad	  approach	  is	  considered	  most	  sustainable.	  The	  lack	  of	  adequate	  sponsorship	  as	  well	  as	  an	  over	  reliance	  on	  one	  source	  of	  money,	  are	  primary	  factors	  that	  can	  lead	  to	  festival	  failure	  (Carlsen,	  2010).	  	  The	  absence	  of	  secure,	  long-­‐term	  funding	  was	  identified	  as	  one	  of	  the	  top	  threats	  to	  a	  festival	  in	  many	  management	  studies	  of	  arts	  festivals	  (Getz	  2010).	  	  	  To	  be	  effective,	  festivals	  therefore	  must	  expand	  their	  financial	  capacity	  in	  ways	  that	  support	  their	  programming	  ambitions.	  A	  typical	  festival	  can	  be	  funded	  through	  a	  combination	  of	  contributed	  and	  earned	  income	  including	  but	  not	  limited	  to	  ticket	  sales,	  local	  and	  state	  support,	  trusts,	  foundations	  and	  individual	  giving	  as	  well	  as	  corporate	  and	  business	  support.	  	  In	  general,	  the	  biggest	  expenditure	  for	  arts	  festivals	  are	  attributed	  to	  production	  and	  artists	  costs	  generally	  totaling	  half	  of	  most	  budgets.	  Staff	  costs	  generally	  account	  for	  a	  quarter	  of	  expenditures,	  while	  marketing	  for	  arts	  festivals	  remains	  relatively	  speaking	  very	  little,	  compromised	  by	  the	  combination	  of	  lack	  of	  resources	  and	  by	  sometimes	  over-­‐reaching	  program	  ambition.	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It	  has	  also	  been	  demonstrated	  that	  many	  festivals	  do	  not	  adopt	  a	  marketing	  orientation	  (Hoyle,	  2002)	  because	  they	  are	  more	  focused	  on	  a	  philosophy	  of	  service	  (as	  are	  their	  nonprofit	  brethren).	  There	  are	  some	  good	  arguments	  out	  there	  that	  arts	  festivals,	  like	  non-­‐profits	  in	  general,	  should	  change	  the	  ratio	  of	  production	  to	  marketing	  budgets,	  and	  a	  take	  a	  more	  mature	  and	  focused	  approach	  to	  strategic	  marketing.	  If	  festival	  organizers	  have	  tourism	  goals,	  increasing	  their	  marketing	  orientation	  can	  also	  be	  key	  to	  success.	  	  
Stakeholder	  Management	  Strategies	  Stakeholders	  are	  key	  to	  the	  success	  of	  arts	  festivals.	  Primary	  stakeholders	  are	  defined	  as	  those	  on	  whom	  the	  festival	  is	  dependent	  (namely	  employees,	  volunteers,	  sponsors,	  suppliers,	  spectators,	  attendees,	  and	  participants)	  while	  secondary	  stakeholders	  include	  host	  community,	  government,	  services,	  media,	  tourists	  organizations	  and	  businesses.	  Managing	  all	  of	  these	  various	  stakeholder	  relations	  by	  festival	  organizers	  will	  ensure	  a	  strong	  and	  vibrant	  organization.	  (Anderson,	  2008)	  	  Perhaps	  no	  area	  is	  as	  divisive	  among	  festival	  organizers	  as	  the	  subject	  of	  tourists.	  Most	  reported	  the	  need	  to	  carefully	  balance	  the	  involvement	  and	  engagement	  with	  local	  residents	  and	  those	  of	  visitors	  (AEA	  2006).	  Fear	  of	  a	  “tourist	  invasion”	  often	  leads	  to	  conflict	  between	  balancing	  external	  audiences	  with	  local	  residents.	  	  	  There	  is	  no	  doubt	  that	  festivals	  have	  to	  be	  adept	  at	  stakeholder	  relationship	  management,	  especially	  with	  the	  powerful	  groups	  that	  provide	  resources.	  The	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extent	  to	  which	  festivals	  can	  function	  sustainability,	  while	  fulfilling	  their	  “mission”	  often	  depends	  upon	  the	  political	  and	  tangible	  support	  of	  key	  stakeholders.	  (Ooi,	  2010)	  	  
Art	  Biennials	  Across	  the	  Globe	  The	  Whitney	  Biennial/New	  York	  The	  Whitney	  Biennial	  is	  the	  premier	  American	  Art	  biennial	  event.	  It	  has	  a	  long,	  storied	  history,	  beginning	  in	  1932	  as	  a	  large	  group	  exhibition	  of	  invited	  American	  artists.	  In	  the	  late	  1960s	  it	  was	  decided	  to	  alternate	  between	  painting	  and	  sculpture,	  and	  by	  the	  1973	  the	  two	  disciplines	  were	  combined	  together	  in	  a	  biennial.	  Since	  then	  and	  every	  two	  years,	  the	  Whitney	  Museum	  of	  American	  Art	  in	  New	  York	  City	  weighs	  in	  on	  what	  matters	  in	  the	  art	  world	  by	  mounting	  a	  exhibition	  that	  lays	  claim	  to	  showing	  the	  best,	  brightest	  and	  hippest	  that	  contemporary	  art	  has	  to	  offer.	  It	  is	  considered	  the	  king	  of	  all	  biennials.	  The	  76th	  Whitney	  Biennial	  was	  no	  exception	  this	  year.	  Fifty-­‐one	  artists	  were	  featured	  in	  the	  2012	  edition	  that	  welcomed	  an	  audience	  of	  over	  150,000	  people	  during	  its	  three-­‐month	  run.	  They	  were	  treated	  for	  the	  first	  time	  to	  a	  heavy	  mix	  of	  performance	  art	  including	  dance,	  music	  and	  theatre.	  	  Though	  New	  York	  City	  does	  not	  suffer	  from	  a	  lack	  of	  tourism,	  still,	  the	  Whitney	  Biennial	  is	  considered	  one	  of	  the	  signature	  events	  in	  the	  city,	  of	  the	  art	  world,	  and	  it	  brings	  important	  international	  attention	  and	  media	  to	  the	  city.	  It	  is	  also	  considered	  a	  model	  for	  art	  biennials	  around	  the	  world	  based	  on	  its	  artist	  selection,	  programming,	  attendance,	  and	  even	  sponsorship.	  It	  is	  the	  ‘Crest	  toothpaste’	  of	  art	  events,	  a	  brand	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like	  no	  other,	  though	  rooted	  firmly	  in	  New	  York	  City.	  It	  boosts	  major	  international	  funders	  and	  supporters	  including	  Deutsche	  Bank	  and	  Sothebys.	  	  In	  past	  years,	  the	  event	  has	  burst	  out	  of	  the	  Whitney’s	  Madison	  Avenue	  home,	  spilling	  into	  Central	  Park	  and	  the	  Park	  Avenue	  Armory.	  "The	  curators	  try	  to	  immerse	  themselves	  in	  what’s	  going	  on	  and	  try	  to	  give	  visitors	  a	  real	  flavor	  with	  what’s	  is	  happening	  in	  the	  art	  world	  at	  this	  particular	  moment	  in	  a	  very	  kind	  of	  thoughtful	  way,"	  said	  Whitney	  Museum	  Director	  Adam	  Weinberg.	  	  	  Documenta/Kassel	  Germany	  Documenta	  is	  one	  of	  the	  signature	  international	  contemporary	  art	  events.	  It	  takes	  place	  every	  five	  years	  in	  the	  out-­‐of-­‐way	  and	  “drab	  industrial”	  German	  city,	  Kassel.	  Kassel	  is	  120	  miles	  northeast	  of	  Frankfurt	  and	  most	  of	  its	  medieval	  historic	  center	  was	  destroyed	  during	  World	  War	  II,	  which	  is	  a	  subject	  many	  artists	  tackled	  in	  this	  year’s	  edition.	  Aside	  from	  Documenta,	  the	  city’s	  biggest	  claim	  to	  fame	  is	  a	  giant	  statue	  of	  Hercules.	  	  Often	  called	  the	  “most	  serious”	  of	  contemporary	  art	  events,	  Documenta	  plays	  out	  over	  100	  days	  and	  is	  often	  referred	  to	  as	  the	  “museum	  of	  100	  days.”	  It	  is	  also	  the	  biggest	  of	  the	  art	  world’s	  big	  regularly	  scheduled	  biennials,	  triennials,	  and	  international	  group	  exhibitions,	  and	  has	  been	  known	  to	  feature	  more	  than	  200	  artists	  and	  artists’	  collectives	  from	  around	  the	  world	  with	  works	  that	  are	  spread	  around	  in	  the	  most	  unlikely	  of	  spaces	  throughout	  the	  city	  of	  Kassel.	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Documenta	  was	  founded	  by	  an	  artist,	  teacher,	  and	  curator	  Arnold	  Bode	  in	  1955.	  His	  goal	  was	  to	  put	  Germany	  on	  the	  map	  for	  modern	  art	  and	  banish	  the	  “cultural	  darkness”	  of	  Nazism	  by	  unearthing	  artworks	  they	  had	  deemed	  degenerate.	  	  	  The	  2012	  edition	  of	  Documenta	  welcomed	  over	  754,000	  visitors.	  (Crow,	  2012)	  	  This	  audience	  dwarfed	  the	  year-­‐round	  population	  of	  Kassel—which	  rarely	  tops	  200,000—and	  locals	  are	  said	  not	  to	  mind	  the	  attention	  and	  crowds.	  More	  than	  one-­‐third	  of	  the	  visitors	  came	  from	  abroad.	  For	  the	  first	  time,	  China	  was	  the	  sixth-­‐best	  represented	  country	  and	  there	  “were	  many	  more	  visitors	  from	  Eastern	  Europe,	  Australia	  and	  the	  US,”	  than	  at	  previous	  events,	  according	  to	  the	  organizers.	  In	  2012,	  half	  of	  Documenta’s	  budget	  of	  over	  15	  million	  euros	  ($25.7	  million)	  came	  from	  its	  host	  city,	  the	  state	  of	  Hessen,	  and	  the	  German	  Federal	  cultural	  ministry	  Kulturstiftung	  des	  Bundes	  (Forbes,	  2012).	  The	  remainder	  of	  funding	  is	  drawn	  from	  sponsors,	  donors,	  and	  ticket	  sales.	  The	  attraction	  of	  Documenta	  comes	  not	  just	  from	  its	  size	  and	  breadth,	  but	  its	  devotion	  to	  innovation	  and	  cutting-­‐edge	  art.	  The	  Chinese	  sculptor	  Wei-­‐Wei	  became	  an	  international	  star	  following	  his	  appearance	  in	  the	  2007	  Documenta	  where	  he	  unveiled	  “Fairytale,”	  a	  work	  that	  transfixed	  the	  world.	  Artists	  at	  Documenta	  are	  brought	  in	  to	  make	  work	  that	  no	  individual	  person	  (or	  most	  institutions)	  could	  undertake	  without	  a	  gigantic	  budget	  and/or	  enormous	  space.	  The	  official	  list	  of	  participating	  artists	  is	  not	  released	  until	  the	  day	  the	  show	  opens	  (which	  drives	  the	  critics	  mad)	  and	  creates	  even	  more	  mystique	  around	  the	  event.	  These	  are	  the	  qualities	  that	  attract	  an	  international	  audience	  and	  dedicated	  following	  for	  Documenta.	  
	   38	  
	  Manchester	  International	  Festival	  The	  Manchester	  International	  Festival	  was	  launched	  just	  5	  years	  ago	  in	  the	  “shrinking	  city”	  of	  Manchester,	  UK.	  In	  the	  last	  50	  years,	  Manchester	  was	  one	  of	  about	  370	  cities	  around	  the	  world	  that	  have	  undergone	  population	  losses	  of	  more	  than	  10%.	  Manchester	  suffered	  the	  biggest	  decline	  in	  population	  of	  any	  region	  in	  England	  over	  the	  past	  30	  years,	  according	  to	  the	  national	  census.	  The	  figures	  from	  the	  UK	  Office	  of	  National	  Statistics	  reveal	  there	  are	  currently	  392,819	  people	  living	  in	  the	  city	  boundaries,	  a	  decrease	  of	  15.1	  per	  cent	  from	  1981.	  	  	  In	  2004,	  the	  New	  York	  Times	  wrote	  of	  Manchester,	  “the	  population	  has	  fallen	  by	  48	  percent	  since	  1931,	  and	  dress	  patterns	  still	  hang	  on	  the	  walls	  of	  derelict	  textile	  mills…”	  	  Manchester	  failed	  to	  perk	  up	  in	  the	  1960's	  despite	  investments	  in	  new	  building	  projects.	  Then	  in	  the	  1990s	  musicians	  and	  artist	  flowed	  in,	  attracted	  by	  rock-­‐bottom	  rents.	  The	  ''Mad-­‐chester''	  art	  scene	  spawned	  not	  only	  homespun	  record	  labels	  and	  exhibitions,	  but	  also	  new	  condominiums,	  bars,	  and	  businesses	  in	  the	  city	  center.	  	  "We	  have	  found	  that	  in	  order	  to	  reverse	  the	  economic	  stagnation,	  there	  must	  be	  more	  done	  than	  just	  putting	  in	  money	  for	  jobs,"	  said	  Philip	  Rees,	  a	  city	  official.	  "You	  have	  got	  to	  invest	  in	  the	  urban	  environment,	  which	  is	  what	  Manchester	  has	  been	  doing	  in	  recent	  years."	  (Executive	  Report,	  2010)	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  It	  was	  in	  this	  context	  that	  the	  local	  community	  and	  city	  council	  rallied	  around	  the	  organizers	  of	  the	  Manchester	  International	  Festival	  in	  the	  hope	  of	  redefining	  the	  city’s	  reputation	  as	  a	  world-­‐class	  cultural	  leader	  and	  to	  help	  reinvigorate	  the	  city’s	  economy.	  The	  Manchester	  International	  Festival	  is	  now	  one	  of	  the	  world’s	  most	  important	  festivals	  of	  original	  and	  new	  work	  from	  across	  the	  spectrum	  of	  performing	  arts,	  visual	  arts	  and	  pop	  culture.	  	  	  In	  its	  first	  year,	  The	  Manchester	  International	  Festival	  listed	  as	  its	  achievements	  (Executive	  Report,	  2009):	  	  •	  Created	  25	  world	  premieres,	  against	  a	  target	  of	  10,	  with	  a	  total	  of	  105	  different	  activities	  in	  25	  venues	  •	  Attracted	  an	  audience	  of	  more	  than	  200,000	  people	  against	  a	  first	  year	  target	  of	  160,000	  •	  Secured	  the	  greatest	  amount	  of	  sponsorship	  ever	  raised	  by	  a	  UK	  arts	  festival,	  achieved	  a	  £9	  million	  turnover	  and	  achieved	  a	  break	  even	  position	  (after	  additional	  funding	  from	  the	  City	  Council	  of	  £250K).	  •	  Collaborated	  with	  87	  Manchester	  and	  Salford	  arts	  and	  community	  organizations	  •	  Generated	  an	  economic	  impact	  to	  the	  value	  of	  £28.8	  million,	  against	  a	  target	  of	  £19.1	  million.	  •	  Attracted	  audiences	  not	  generally	  well	  represented	  amongst	  conventional	  arts	  attendees	  in	  England.	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•	  Recruited	  almost	  300	  volunteers	  who	  between	  them	  donated	  more	  than	  £200,000	  worth	  of	  work	  hours	  to	  the	  Festival.	  	  	  One	  of	  the	  Festival’s	  original	  goals	  was	  to	  create	  an	  international,	  ambitious	  and	  extraordinary	  event,	  dedicated	  to	  commissioning	  new	  works.	  	  No	  less	  than	  4	  original	  works	  presented	  at	  the	  festival	  travelled	  on	  to	  venues	  across	  the	  globe.	  	  	  A	  second	  goal	  of	  the	  organizers	  was	  to	  “help	  secure	  Manchester’s	  reputation	  as	  a	  world	  class	  cultural	  city,	  celebrating	  its	  pivotal	  role	  in	  music,	  the	  arts,	  science,	  culture	  and	  innovation.	  ”	  In	  fact	  the	  Festival	  attracted	  press	  attention	  regionally,	  nationally	  and	  internationally.	  There	  was	  an	  estimated	  12	  hours	  of	  coverage	  on	  BBC	  National	  Networks	  as	  well	  as	  an	  estimated	  288	  articles	  in	  the	  UK/national	  print	  media,	  241	  articles	  across	  regional	  publications	  and	  302	  across	  international,	  online,	  trade	  and	  consumer	  publications,	  and	  the	  festival	  recorded	  coverage	  on	  78	  websites	  (Executive	  Report,	  2009).	  	  Another	  goal	  of	  the	  organizers	  was	  to	  recruit	  Manchester’s	  talent,	  resources	  and	  communities	  to	  take	  part	  in	  their	  city’s	  festival	  by	  reaching	  out	  to	  new	  audiences	  and	  encouraging	  partnership	  and	  developing	  opportunities	  for	  volunteers	  and	  community	  groups.	  The	  aim	  was	  to	  recruit	  200	  volunteers,	  and	  this	  was	  exceeded	  by	  94	  including	  40	  volunteers	  from	  sponsoring	  organizations.	  The	  total	  value	  of	  volunteer	  time	  was	  estimated	  in	  the	  final	  report	  to	  be	  valued	  over	  £200,000(Executive	  Report,	  2009).	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  The	  target	  of	  160,000	  visitors	  for	  the	  first	  festival	  was	  exceeded	  by	  26%	  with	  200,930	  attendees	  and	  participants.	  What	  was	  also	  encouraging	  was	  that	  the	  festival	  attracted	  a	  broad	  age	  range	  for	  its	  audience,	  in	  particular	  a	  great	  turn	  out	  among	  25-­‐34	  year	  olds	  (Executive	  Report,	  2009).	  	  	  And	  last	  but	  not	  least,	  the	  organizers	  hoped	  the	  festival	  would	  be	  a	  sustainable	  driver	  in	  the	  Manchester’s	  economy.	  An	  initial	  study	  by	  Cambridge	  Policy	  Consultants	  identified	  an	  economic	  impact	  potential	  of	  £19.1m	  for	  a	  first	  festival	  based	  on	  an	  operating	  budget	  of	  £5.5m.	  In	  reality	  and	  through	  the	  great	  success	  of	  sponsorship	  for	  the	  festival,	  the	  budget	  was	  actually	  closer	  to	  £9m	  and	  the	  economic	  impact	  £28.8m,	  51%	  over	  target.	  The	  Manchester	  City	  Council’s	  contribution	  of	  £2.3m	  was	  matched	  by	  £1.2m	  other	  public	  funding,	  including	  the	  National	  Arts	  Council,	  £3.6m	  sponsorship	  and	  £1.3m	  ticket	  sales.	  £0.6m	  was	  raised	  from	  other	  sources.	  The	  festival	  was	  particularly	  successful	  in	  attracting	  private	  sector	  sponsors	  (Executive	  Report,	  2009).	  	  The	  Manchester	  International	  Festival	  stands	  out	  as	  an	  example	  of	  a	  very	  successful	  partnership	  between	  the	  local	  government,	  corporate	  and	  private	  stakeholders,	  and	  the	  festival	  organizers.	  The	  diverse	  programming,	  a	  good	  offering	  of	  free	  events,	  successful	  volunteer	  activity,	  and	  close	  collaboration	  with	  local	  community	  partners,	  make	  it	  a	  model	  for	  arts	  festival	  organizers	  around	  the	  globe	  to	  learn	  from.	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Chapter	  3	  
The	  Detroit	  Contemporary	  Biennial:	  A	  Proposal	  
	  Detroit	  is	  unique.	  There	  is	  no	  template	  that	  we	  can	  apply	  to	  the	  city	  or	  copy	  of	  another	  event	  that	  will	  necessarily	  succeed.	  To	  create	  a	  plan	  for	  an	  arts	  biennial	  in	  Detroit	  demands	  that	  it	  be	  well	  integrated	  into	  the	  context	  of	  the	  city,	  reflecting	  the	  environment,	  needs,	  assets,	  	  and	  people	  of	  the	  Motor	  City.	  We	  are	  proposing	  the	  idea	  of	  producing	  a	  contemporary	  art-­‐based	  event	  to	  engage	  local	  artists	  and	  bring	  international	  attention	  to	  the	  city’s	  growing	  arts	  scene.	  	  	  The	  Detroit	  Contemporary	  Biennial	  is	  envisioned	  as	  an	  invitation	  to	  the	  public	  to	  directly	  experience	  the	  work	  and	  ideas	  of	  living	  artists,	  and	  to	  examine	  questions	  through	  the	  medium	  of	  contemporary	  art	  that	  shape	  and	  inspire	  us	  as	  individuals,	  cultures,	  and	  communities.	  	  This	  biennial	  was	  envisioned	  to	  engage	  a	  broad	  and	  diverse	  audience,	  create	  a	  sense	  of	  community	  and	  to	  be	  the	  first	  festival	  of	  its	  kind	  in	  the	  city	  of	  Detroit.	  The	  DCB	  programs	  would	  include	  commissioned	  works,	  partnerships	  with	  both	  local	  and	  international	  artists,	  cross-­‐discipline	  art	  forms,	  as	  well	  as	  performances	  designed	  to	  help	  local	  audiences	  engage	  with	  DCB	  artists	  and	  their	  artworks.	  This	  Biennial	  has	  the	  potential	  to	  evoke	  enormous	  transformation	  in	  how	  people	  experience	  and	  live	  in	  Detroit.	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Background	  Art	  and	  cultural	  events	  often	  express	  the	  soul	  and	  essence	  of	  a	  place,	  and	  DCB	  is	  designed	  to	  show	  visitors,	  and	  reinforce	  what	  some	  Detroiters	  already	  know,	  that	  there	  is	  a	  wellspring	  of	  activity	  and	  creativity	  in	  this	  city.	  	  DCB	  is	  proposed	  at	  a	  time	  when	  there	  is	  an	  appetite	  in	  Detroit	  to	  attract	  visitors	  and	  new	  residents,	  as	  well	  as	  retain	  current	  residents	  who	  value	  creativity—what	  better	  opportunity	  than	  a	  large-­‐scale	  75-­‐day	  celebration	  of	  contemporary	  art?	  	  	  	  When	  the	  Museum	  of	  Contemporary	  Art	  Detroit	  opened	  in	  October	  2006,	  it	  was	  an	  ambitious	  experiment	  to	  establish	  itself	  as	  a	  nationally	  recognized	  presenter	  and	  interpreter	  of	  contemporary	  art	  and	  culture,	  participating	  in	  the	  cultural	  revival	  of	  Detroit,	  creating	  education	  programs,	  and	  supporting	  artists	  in	  the	  city.	  	  MOCAD	  is	  housed	  in	  a	  22,000	  square-­‐foot	  former	  automobile	  dealership	  and	  has	  produced	  original	  programs	  and	  exhibitions	  that	  are	  intellectually	  stimulating	  and	  feature	  the	  best	  critically	  acclaimed	  contemporary	  art.	  It	  has	  been	  committed	  to	  embarking	  on	  new	  and	  continued	  relationships	  with	  local	  arts	  and	  cultural	  institutions,	  government	  agencies	  and	  nonprofits.	  As	  a	  member	  of	  the	  University	  Cultural	  Center	  Association,	  MOCAD	  has	  also	  been	  an	  active	  participant	  in	  Detroit’s	  revitalization,	  particularly	  the	  Sugar	  Hill	  District	  where	  it	  is	  based.	  	  This	  includes	  exhibitions	  and	  programs	  germane	  to	  Detroit	  that	  connect	  people	  with	  working	  artists	  and	  performers	  and	  help	  people	  imagine	  or	  envision	  a	  new	  city.	  It	  is	  creating	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liaisons	  with	  area	  schools	  and	  colleges	  to	  get	  children	  and	  adults	  engaged	  with	  contemporary	  art	  early.	  MOCAD	  is	  now	  serving	  thousands	  of	  visitors	  and	  residents.	  Recognizing	  the	  challenges	  facing	  the	  region,	  MOCAD	  is	  committed	  to	  building	  new,	  programs	  and	  events	  that	  engage	  people	  in	  the	  arts,	  strengthen	  its	  mission,	  build	  audience	  for	  it	  and	  its	  partner	  cultural	  institutions.	  	  The	  DCB	  proposal	  builds	  on	  MOCAD’s	  early	  success.	  It	  is	  also	  intended	  to	  build	  on	  the	  conversation	  in	  the	  national	  media	  about	  the	  art	  movement	  in	  Detroit	  and	  then	  move	  it	  onto	  a	  new	  phase.	  With	  MOCAD	  as	  a	  cornerstone,	  DCB	  will	  serve	  as	  a	  platform	  and	  provide	  an	  opportunity	  for	  artists	  to	  push	  the	  boundaries	  of	  contemporary	  art	  and	  exhibit	  in	  venues	  that	  include	  abandoned	  buildings	  around	  the	  midtown	  corridor.	  	  In	  particular,	  this	  event	  will	  provide	  a	  rare	  professional	  engagement	  opportunity	  for	  emerging	  artists—they	  will	  get	  hands-­‐on	  assistance	  from	  an	  experienced	  internationally	  recognized	  curator	  in	  crafting	  their	  project,	  and	  will	  be	  further	  connected	  to	  rising	  stars	  in	  the	  international	  art	  world	  as	  well	  as	  individuals	  who	  may	  be	  able	  to	  help	  them	  establish	  and	  fulfill	  their	  artistic	  and	  professional	  ambitions.	  	  There	  will	  be	  a	  number	  of	  venues	  within	  midtown’s	  Woodward	  Corridor	  that	  will	  sign	  up	  to	  become	  a	  biennial	  venue	  in	  addition	  to	  MOCAD.	  	  This	  provides	  a	  unique	  opportunity	  for	  participating	  artists	  to	  challenge	  themselves	  to	  develop	  an	  installation	  specifically	  created	  for	  a	  variety	  of	  spaces.	  	  	  	  Detroit—a	  city	  that	  has	  often	  been	  designated	  the	  poster	  child	  for	  everything	  that’s	  wrong	  with	  urban	  America	  —will	  benefit	  from	  DCB	  as	  it	  highlights	  the	  creative	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spirit	  that	  is	  alive	  and	  well	  in	  Detroit.	  	  This	  event	  will	  help	  strengthen	  our	  community	  by	  bringing	  international	  attention	  and	  tourism	  to	  the	  city	  and	  will	  help	  erase	  the	  negative	  image	  many	  hold	  of	  Detroit.	  	  	  	  Equally	  important,	  outside	  of	  Noel	  Night,	  there	  are	  few	  coordinated	  events	  that	  produce	  economic	  benefits	  specifically	  for	  the	  midtown	  Detroit	  neighborhood.	  	  DCB	  will	  produce	  benefits	  for	  the	  midtown	  neighborhood	  by	  introducing	  attendees	  to	  many	  of	  the	  city’s	  cultural	  institutions,	  galleries,	  restaurants,	  bars,	  and	  retail	  businesses.	  	  Some	  of	  these	  businesses	  may	  eventually	  participate	  as	  a	  biennial	  venue,	  bringing	  even	  more	  people	  to	  their	  doors.	  	  Having	  an	  event	  which	  features	  thought-­‐provoking	  contemporary	  art	  is	  one	  of	  the	  best	  ways	  to	  showcase	  Detroit	  as	  a	  creative	  city,	  as	  well	  as	  highlight	  its	  public	  assets.	  	  DCB	  is	  anticipated	  to	  spur	  more	  investment	  and	  growth	  in	  the	  midtown	  area.	  	  
A	  Partnership	  The	  Detroit	  Contemporary	  Biennial	  will	  seek	  participation	  by	  Detroit’s	  various	  art	  galleries,	  cultural	  institutions,	  and	  local	  corporations.	  It	  is	  apparent	  that	  establishing	  yet	  another	  non-­‐profit	  entity	  is	  costly	  and	  perhaps	  unnecessary.	  Many	  funders	  and	  foundations	  that	  were	  approached	  about	  the	  concept	  of	  this	  biennial	  project	  including	  Rip	  Rapson	  of	  the	  Kresge	  Foundation	  and	  Marion	  Noland	  of	  the	  Community	  Foundation	  have	  offered	  their	  support	  for	  what	  they	  see	  as	  a	  tremendous	  opportunity	  to	  increase	  the	  city’s	  position	  as	  a	  rising	  star	  in	  the	  contemporary	  art	  world	  and	  to	  expand	  the	  reach	  of	  the	  city	  to	  attract	  new	  residents	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and	  more	  diverse	  audiences.	  They	  are	  broadly	  encouraging	  that	  new	  efforts	  grow	  out	  of	  partnerships	  between	  existing	  non-­‐profit	  organizations.	  	  	  
1.	  Festival	  Management	  In	  addition	  to	  MOCAD,	  it	  is	  proposed	  that	  DCB	  work	  in	  partnership	  with	  the	  non-­‐profit	  entity	  Art	  Detroit	  Now	  (ADN):	  an	  organization/collective	  that	  consists	  of	  over	  90	  museums,	  art	  galleries,	  and	  arts	  and	  cultural	  nonprofit	  agencies	  in	  the	  metro	  Detroit	  region	  that	  work	  together	  to	  encourage	  the	  arts	  community	  to	  collaborate	  on	  exhibitions,	  programs	  and	  events.	  	  ADN,	  which	  was	  founded	  by	  the	  prominent	  Detroit-­‐based	  Print	  Collector	  Marc	  Schwartz,	  also	  acts	  as	  a	  clearinghouse	  for	  art	  openings	  and	  events,	  as	  well	  as	  cultivates	  an	  increased	  awareness,	  appreciation,	  understanding	  and	  knowledge	  of	  contemporary	  art.	  	  An	  oversight	  committee	  including	  the	  directors	  of:	  Art	  Detroit	  Now,	  MOCAD,	  and	  Detroit’s	  Creative	  Corridor	  will	  provide	  fiduciary	  oversight	  and	  act	  as	  the	  planners	  and	  producers	  of	  DCB.	  The	  festival	  will	  hire	  an	  executive	  director	  and	  programming,	  finance,	  and	  marketing	  managers	  who	  will	  be	  assisted	  as	  needed	  from	  MOCAD	  staff.	  	  The	  DCB	  staff	  ultimately	  will	  handle	  the	  marketing,	  logistics	  and	  production	  of	  the	  event.	  Fundraising	  will	  be	  handled	  solely	  by	  the	  DCB	  Executive	  Director	  so	  as	  not	  to	  create	  conflict	  of	  interests	  for	  the	  partnering	  organizations.	  Logistics	  will	  include	  coordinating	  venues,	  contacts	  with	  artists,	  transportation	  and	  lodging.	  From	  a	  marketing	  perspective,	  the	  involvement	  of	  the	  partners/collective	  can	  be	  viewed	  as	  multi-­‐layered,	  as	  all	  will	  have	  an	  interest	  in	  promoting	  this	  event.	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  The	  importance	  of	  an	  entrepreneurial	  culture	  focused	  on	  innovation	  and	  collaboration	  both	  internally	  and	  with	  the	  festival’s	  many	  partners	  and	  collaborators	  throughout	  the	  Detroit	  Metro	  region,	  is	  seen	  as	  essential	  to	  the	  festival’s	  success.	  	  
Funding	  The	  budget	  for	  the	  entire	  2013	  DCB	  venture	  is	  projected	  to	  be	  $3	  million.	  This	  plan	  calls	  for	  all	  funds	  to	  be	  raised	  through	  grants,	  foundation	  and	  corporate	  support	  and	  individual	  contributions.	  A	  challenge	  grant	  of	  an	  additional	  $1.5	  million	  is	  to	  be	  identified	  to	  endowed	  future	  festivals	  including	  support	  for	  the	  2015	  DCB.	  	  The	  organizing	  committee	  will	  play	  a	  significant	  role	  in	  identifying	  and	  cultivating	  additional	  gifts	  and	  sources	  and	  sponsorship.	  Possible	  corporate	  sponsors	  include	  Quicken	  Loans,	  whose	  founder	  and	  CEO	  Dan	  Gilbert	  is	  considered	  a	  leading	  investor	  and	  innovator	  in	  the	  new	  boom	  that	  is	  happening	  in	  downtown	  Detroit,	  as	  well	  as	  Compuware,	  led	  by	  Peter	  Karmanos.	  Both	  companies	  are	  crusading	  to	  reignite	  Detroit's	  downtown	  by	  buying	  property,	  seeding	  ventures,	  and	  moving	  thousands	  of	  employees	  into	  the	  midtown	  area.	  	  	  ACTIVITIES	  AND	  OUTCOMES	  DCB	  is	  proposed	  for	  a	  launch	  in	  September	  2013,	  coinciding	  with	  the	  6th	  edition	  of	  Detroit	  Gallery	  Week,	  the	  Mid-­‐America	  College	  Art	  Association	  Conference,	  the	  Detroit	  Design	  Festival,	  Crain’s	  House	  Party,	  and	  several	  symposiums	  on	  design	  and	  
	   48	  
architecture.	  The	  best	  contemporary	  art	  biennials	  feel	  like	  events	  and	  discoveries.	  To	  kick-­‐off	  the	  Biennial,	  we	  are	  proposing	  one	  electrifying	  evening	  wherein	  midtown	  Detroit	  will	  be	  enveloped	  in	  a	  sea	  of	  light	  as	  a	  number	  of	  artists,	  both	  local	  and	  international,	  will	  be	  asked	  to	  converge	  on	  Detroit	  to	  “light	  up”	  buildings	  and	  spaces	  in	  midtown	  using	  various	  mediums	  including	  light,	  sound,	  performance	  and	  projection.	  	  Some	  of	  these	  site-­‐specific	  installations	  may	  live	  on	  at	  their	  locations	  for	  the	  duration	  of	  the	  Biennial.	  	  The	  DCB	  will	  be	  buoyed	  by	  other	  programming	  and	  performances	  that	  should	  entice	  thousands	  of	  metro	  Detroit	  residents	  and	  tourists	  to	  witness	  and	  participate	  in	  this	  monumental	  initiative.	  In	  addition	  to	  the	  site	  specific	  work	  around	  the	  mid-­‐town	  corridor,	  an	  exhibition	  of	  contemporary	  art	  will	  run	  co-­‐currently	  in	  the	  Museum	  of	  Contemporary	  Art	  Detroit	  (MOCAD).	  	  
Outcome	  1	  Bring	  contemporary	  art	  to	  the	  masses	  in	  midtown	  Detroit’s	  public	  spaces	  for	  the	  kick-­‐off	  event	  and	  throughout	  the	  run	  of	  the	  75-­‐day	  exhibition,	  while	  inspiring	  dialogue	  and	  engaging	  the	  public	  to	  examine	  its	  significance	  and	  impact	  on	  contemporary	  art.	  	  The	  formation	  of	  a	  DCB	  Advisory	  Committee	  will	  be	  engaged	  to	  develop	  a	  9-­‐Step	  Program	  to	  make	  this	  event	  happen:	  	  1.	   The	  Curatorial	  Search	  Committee	  will	  be	  entrusted	  with	  the	  search	  for	  an	  internationally	  renowned	  contemporary	  arts	  curator	  to	  lead	  the	  Biennial.	  This	  chief	  curator	  will	  be	  charged	  with	  the	  program	  to	  search	  and	  engage	  internationally	  renowned,	  as	  well	  as	  local,	  artists	  to	  produce	  original	  work	  for	  the	  Biennial.	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  2.	  Owners	  and	  operators	  of	  midtown	  spaces	  with	  facades,	  windows,	  courtyards,	  lots	  and	  roofs	  will	  be	  encouraged	  to	  register	  on-­‐line	  to	  become	  a	  DCB	  venue.	  	  Each	  venue	  opens	  up	  the	  chance	  for	  artists	  to	  challenge	  themselves	  with	  their	  available	  space.	  	  Each	  venue	  must	  also	  agree	  to	  the	  minimum	  open	  hours	  during	  the	  run	  of	  the	  DCB.	  	  3.	  In	  an	  open	  call	  for	  entry,	  artists	  will	  sign	  up	  to	  create	  a	  site-­‐specific	  projects	  for	  the	  opening	  weekend	  and/or	  the	  extended	  Biennial,	  providing	  their	  bio,	  portfolio	  and	  general	  description	  as	  to	  what	  they	  would	  like	  to	  create,	  given	  the	  right	  space	  and	  resources.	  	  4.	   The	  Curatorial	  Committee,	  led	  by	  the	  Biennial's	  chief	  curator	  will	  select	  the	  best	  artists	  to	  participate	  in	  both	  the	  weekend	  kickoff	  public	  art	  event	  and	  Biennial,	  based	  upon	  the	  number	  of	  venues	  available.	  	  5.	   The	  chief	  curator	  will	  submit	  site-­‐specific	  proposals	  to	  venues	  for	  their	  consideration.	  	  6.	   After	  the	  curator	  and	  venue	  have	  reached	  an	  agreement	  in	  principal,	  the	  final	  proposal	  will	  be	  submitted	  to	  the	  Curatorial	  Committee	  for	  a	  final	  review,	  to	  ensure	  that	  the	  project’s	  quality,	  integrity	  and	  viability	  is	  consistent	  with	  the	  goals	  of	  DCB.	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7.	   DCB	  will	  assist	  each	  artist	  to	  secure	  the	  resources	  required	  to	  execute	  the	  project.	  	  	  The	  DCB	  will	  be	  buoyed	  by	  other	  programming	  and	  performances	  which	  should	  entice	  thousands	  of	  metro	  Detroit	  residents	  and	  other	  tourists	  to	  witness	  and	  participate	  in	  this	  monumental	  initiative,	  including	  though	  not	  limited	  to:	  	  artist	  lectures,	  panel	  discussions,	  hands-­‐on	  activities	  free	  to	  the	  public,	  to	  name	  a	  few.	  	  Restaurants	  and	  retail	  businesses	  will	  also	  be	  encouraged	  to	  participate,	  attracting	  a	  broad	  and	  diverse	  audience	  who	  are	  not	  regular	  attendees	  of	  traditional	  art	  venues.	  	  Other	  possible	  events	  that	  could	  be	  featured	  during	  run	  of	  Biennial	  include:	  	  •	   	  Art	  Parade	  throughout	  the	  Cultural	  Corridor	  •	   Food	  trucks	  and	  other	  mobile	  food	  booths	  along	  the	  walking	  route	  and	  cross-­‐promotions	  with	  Detroit	  Restaurant	  Week	  •	   Free-­‐shuttle	  service	  between	  cultural	  venues	  •	   Major	  events	  within	  the	  midtown	  galleries,	  museums	  and	  nonprofits	  participating	  in	  Detroit	  Gallery	  Week	  including	  artist	  slams,	  literary	  readings,	  film	  programs,	  etc.	  	  
Outcome	  2	  DCB	  will	  serve	  as	  a	  platform	  for	  exposing	  emerging	  artists	  and	  artists	  newly	  transported	  to	  Detroit	  to	  a	  larger	  audience,	  as	  well	  as	  introduce	  a	  number	  of	  international	  artists	  to	  the	  community.	  	  There	  will	  be	  an	  open	  call	  for	  entry,	  allowing	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local	  artists	  to	  sign	  up	  to	  create	  a	  site-­‐specific	  project,	  given	  the	  right	  space	  and	  resources.	  	  The	  curatorial	  committee	  will	  select	  the	  best	  artists	  to	  participate	  based	  upon	  the	  number	  of	  venues	  available.	  	  The	  curatorial	  committee	  will	  also	  pursue	  a	  number	  of	  distinguished	  international	  artists	  for	  major	  installations	  at	  the	  Biennial.	  	  
Outcome	  3	  DCB	  will	  help	  build	  a	  strengthened	  community	  and	  economy.	  	  This	  event	  will	  contribute	  to	  the	  revitalization	  efforts	  currently	  underway	  in	  midtown	  Detroit.	  	  Opportunities	  will	  be	  available	  for	  artists	  to	  create	  installations	  on	  and	  or	  around	  some	  of	  the	  currently	  vacant	  lots	  and	  facilities	  in	  the	  neighborhood.	  	  This	  will	  impact	  the	  current	  discourse	  on	  vacant	  and	  abandoned	  properties	  in	  Detroit,	  by	  redirecting	  attention	  to	  the	  beauty,	  historic	  character	  and	  potential	  of	  these	  buildings.	  	  The	  event	  will	  also	  produce	  economic	  benefits	  for	  the	  midtown	  neighborhood,	  by	  introducing	  new	  customers	  to	  many	  of	  our	  long-­‐standing	  and	  new	  restaurants,	  bars,	  and	  retail	  businesses.	  	  In	  addition,	  DCB	  is	  an	  opportunity	  to	  show	  metro	  Detroiters,	  the	  region,	  and	  the	  national	  press	  all	  the	  great	  things	  that	  are	  going	  on	  in	  Detroit.	  	  With	  taking	  on	  the	  city's	  cultural	  gems	  like	  the	  Detroit	  Institute	  of	  Arts,	  as	  well	  as	  enhancing	  the	  gaps,	  the	  event	  will	  help	  showcase	  current	  cultural	  assets	  while	  helping	  attendees	  to	  imagine	  the	  possibilities	  within	  the	  city.	  	  Ultimately,	  this	  event	  will	  put	  Detroit	  on	  the	  leading	  edge	  of	  contemporary	  art	  internationally	  —	  providing	  more	  incentives	  for	  artists,	  curators,	  and	  the	  media	  to	  be	  here,	  now.	  	  	  
Coordination	  with	  other	  Resources	  
	   52	  
There	  is	  no	  existing	  event	  in	  southeast	  Michigan	  similar	  to	  the	  proposed	  DCB.	  	  There	  are	  a	  number	  of	  leading	  arts	  institutions	  within	  the	  metro	  Detroit	  area	  that	  present	  contemporary	  art	  as	  part	  of	  their	  mission.	  	  Many	  of	  these	  institutions	  will	  be	  represented	  by	  members	  of	  the	  proposed	  Advisory	  Committee	  working	  to	  create	  DCB.	  The	  proposed	  advisory	  committee	  for	  DCB	  is:	  •	   Marsha	  Miro,	  Founding	  Director	  and	  Board	  President,	  Museum	  of	  	  	   Contemporary	  Art	  Detroit	  (MOCAD)	  •	   Rebecca	  Mazzei,	  Deputy	  Director,	  MOCAD	  •	   Michelle	  Perron,	  Director,	  College	  for	  Creative	  Studies’	  Center	  Galleries	  Director	  &	  Kresge	  Arts	  in	  Detroit	  Administrator	  •	   Gregory	  Wittkopp,	  Director,	  Cranbrook	  Art	  Museum	  •	   George	  N’Namdi,	  Director,	  G.R.	  N’Namdi	  Center	  for	  Contemporary	  Art	  •	   Rebecca	  Hart,	  Associate	  Curator,	  Detroit	  Institute	  of	  Arts	  (DIA)	  •	   Larry	  Baranski,	  Director	  of	  Public	  Programs,	  DIA	  •	   Mary	  Fortuna,	  Exhibitions	  Director,	  Paint	  Creek	  Center	  for	  the	  Arts	  •	   Marc	  Schwartz,	  Founder	  of	  Art	  Detroit	  Now	  and	  private	  collector	  •	   Anne	  Parsons,	  President	  and	  CEO,	  Detroit	  Symphony	  Orchestra	  •	   Juanita	  Moore,	  President	  and	  CEO,	  Charles	  H.	  Wright	  Museum	  of	  	  	   African	  American	  History	  •	   Tim	  White-­‐Sobieski,	  Founder,	  Kunsthalle	  Detroit	  •	   Nancy	  Sizer,	  Executive	  Director,	  Detroit	  Artists	  Market	  •	   Sue	  Mosey,	  Executive	  Director,	  Midtown	  Detroit	  •	   Scott	  Hocking,	  Artist	  and	  Kresge	  Visual	  Art	  Detroit	  Grantee	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  The	  Curatorial	  Steering	  Committee	  will	  be	  chaired	  by	  the	  author,	  Marsha	  Miro,	  Michelle	  Perron,	  George	  N’Namdi,	  Larry	  Baranski	  and	  Marc	  Schwartz,	  and	  these	  people	  will	  have	  responsibility	  for	  leading	  the	  search	  for	  a	  chief	  curator	  of	  the	  event.	  	  	  	  
Population	  Served	  We	  believe	  that	  the	  audience	  for	  this	  event	  will	  be	  demographically	  diverse—one	  that	  appears	  to	  mirror	  characteristics	  of	  the	  metro	  Detroit	  region.	  	  At	  the	  same	  time,	  we	  anticipate	  many	  newcomers	  who	  are	  not	  the	  typical	  arts/event	  attendees.	  	  We	  believe	  that	  our	  targeted	  audience	  will	  derive	  a	  special	  satisfaction	  from	  encounters	  with	  artists	  and	  art	  forms	  in	  spaces	  that	  reinforce	  experimentation	  and	  free	  movement.	  	  We	  also	  believe	  that	  Detroit	  audiences	  crave	  a	  new	  level	  of	  interactivity	  with	  the	  arts,	  and	  that	  they	  value	  personal	  creation	  and	  performance	  as	  part	  of	  the	  overall	  arts	  experience.	  	  	  This	  is	  why	  we	  believe	  DCB	  could	  be	  successful	  in	  attracting	  over	  150,000	  visitors.	  	  
Monitoring	  and	  Evaluation	  DCB	  will	  develop	  an	  outcome-­‐based	  evaluation	  plan	  to	  see	  whether	  the	  event	  has	  achieved	  its	  goals.	  	  In	  order	  to	  do	  this,	  DCB	  staff	  will	  create	  an	  audience	  survey/comment	  card.	  	  The	  questions	  asked	  will	  allow	  DCB	  to	  evaluate	  the	  perceived	  artistic	  merit	  of	  the	  Biennial's	  art	  installations,	  kick-­‐off	  event,	  programming,	  our	  marketing	  plan,	  sponsor	  recognition,	  audience	  satisfaction,	  while	  measuring	  the	  number	  of	  cultural	  institutions	  attended	  by	  festival	  visitors,	  as	  well	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as	  demographics.	  	  Follow-­‐up	  questionnaires	  will	  also	  be	  sent	  to	  participating	  artists	  and	  venues.	  	  Results	  will	  be	  recorded	  in	  a	  final	  report	  and	  then	  will	  be	  distributed	  to	  partner	  organizations	  and	  sponsors	  for	  review.	  	  A	  media	  summary	  report	  will	  also	  be	  created	  and	  shared.	  	  Detailed	  records	  will	  also	  be	  kept	  on	  all	  DCB	  expenditures.	  	  DCB	  will	  use	  the	  following	  indicators	  to	  measure	  whether	  our	  desired	  outcomes	  have	  happened:	  	  OUTCOME	  1:	  	  Bring	  contemporary	  art	  to	  the	  masses	  in	  midtown	  Detroit’s	  public	  spaces,	  while	  inspiring	  dialogue	  and	  engaging	  the	  public	  to	  examine	  its	  significance	  and	  impact	  on	  Detroit.	  Indicators:	  	  	  •	   Number	  of	  art	  installations	  created	  for	  DCB.	  •	   Number	  of	  international,	  regional	  and	  local	  artists	  participating	  in	  DCB.	  •	   The	  duration	  of	  the	  art	  installations.	  •	   Number	  of	  artist	  lectures,	  panel	  discussions,	  and	  opportunities	  for	  the	  public	  to	  interact	  with	  the	  artists.	  •	   Number	  of	  attendees	  to	  DCB	  programs	  and	  activities.	  •	   Audience	  response	  in	  social	  media	  outlets.	  •	   Number	  of	  new	  memberships	  generated	  during	  the	  event	  to	  	  	   participating	  arts	  venues	  like	  MOCAD	  and	  the	  DIA.	  •	   Number	  of	  art	  installations	  kept	  permanently	  by	  participating	  	  	   venues.	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  OUTCOME	  2:	  	  	  	  DCB	  will	  serve	  as	  a	  platform	  for	  exposing	  emerging	  artists	  and	  artists	  newly	  transported	  to	  Detroit	  to	  a	  larger	  audience,	  as	  well	  as	  introduce	  a	  number	  of	  international	  artists	  to	  the	  community.	  	  Indicators:	  •	   Number	  of	  art	  installations	  created	  for	  DCB.	  •	   Number	  of	  international,	  regional	  and	  local	  artists	  participating	  in	  DCB.	  	  •	  	   The	  duration	  of	  the	  art	  installations.	  •	   Number	  of	  artist	  lectures,	  panel	  discussions,	  and	  opportunities	  for	  the	  public	  to	  interact	  with	  the	  artists.	  •	   Number	  of	  local	  emerging	  artists	  further	  invited	  to	  participate	  in	  new	  exhibitions	  at	  other	  arts	  venues	  or	  events	  due	  to	  their	  participation	  in	  DCB.	  •	   Number	  of	  reviews	  in	  the	  local	  and	  national	  media	  on	  DCB.	  	  OUTCOME	  3:	  	  DCB	  will	  help	  build	  a	  strengthened	  community	  and	  economy.	  	  	  Indicators:	  •	   Number	  of	  reviews	  in	  the	  local	  and	  national	  media	  on	  DCB.	  •	   Audience	  response	  in	  social	  media	  outlets.	  •	   Dollars	  generated	  during	  the	  event	  for	  local	  businesses.	  •	   Number	  of	  new	  memberships	  generated	  during	  the	  event	  to	  participating	  arts	  venues	  like	  MOCAD	  and	  the	  DIA.	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•	   Number	  of	  new	  people	  who	  sign	  up	  to	  receive	  regular	  communication	  from	  arts	  venues	  like	  MOCAD	  and	  the	  DIA	  during	  the	  event.	  •	   Number	  of	  vacant	  facilities	  and	  lots	  that	  become	  actively	  used	  or	  rehabbed	  after	  DCB.	  	  
CONCLUSION	  
	  From	  the	  research	  of	  the	  literature	  as	  well	  as	  a	  review	  of	  the	  three	  festivals	  –The	  Manchester	  International	  Festival,	  The	  Whitney	  Biennial,	  and	  Documenta—there	  can	  be	  no	  doubt	  that	  arts	  festivals	  do	  significantly	  impact	  a	  city	  and	  region	  on	  many	  positive	  levels.	  We	  also	  looked	  to	  three	  cities	  around	  the	  world	  that	  have	  invested	  significant	  public	  and	  private	  resources	  in	  their	  cultural	  sector	  to	  fuel	  the	  engine	  of	  urban	  regeneration.	  	  The	  empirical	  evidence	  is	  clear	  that	  the	  arts	  and	  arts	  events	  are	  valuable	  contributors	  to	  a	  regional	  regeneration	  strategy	  and	  have	  much	  to	  contribute.	  	  	  Today,	  arts	  events	  are	  being	  put	  forth	  as	  major	  tourist	  and	  economic	  drivers,	  as	  well	  as	  significant	  public	  relations	  exercises,	  and	  for	  their	  important	  social	  contributions.	  Around	  the	  globe,	  cities	  are	  hedging	  their	  reputations	  based	  on	  their	  investment	  in	  the	  arts	  and	  arts	  events.	  We	  have	  learned	  how	  an	  investment	  of	  time	  and	  money	  in	  arts	  festival	  can:	  create	  demand	  for	  arts	  and	  related	  services;how	  they	  can	  serve	  as	  a	  catalyst	  for	  further	  creativity	  within	  a	  community;	  and	  how	  they	  can	  engage	  the	  active	  interest	  of	  local	  communities.	  Visitors	  from	  out	  of	  town	  also	  have	  been	  shown	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to	  generate	  spending	  in	  a	  local	  economy	  and	  help	  to	  reorient	  a	  city’s	  image	  by	  creating	  appeal	  and	  more	  importantly	  their	  attraction	  to	  investors,	  sponsors	  which	  result	  in	  additional	  revenue	  streams.	  	  	  	  The	  proposal	  of	  a	  large-­‐scale	  celebration	  of	  contemporary	  art	  festival	  that	  enhances	  Detroit’s	  public	  spaces	  and	  shows	  the	  promising	  future	  of	  its	  local	  artists,	  can	  become	  a	  significant	  expression	  of	  this	  community’s	  ambitions.	  	  The	  DCB	  will	  enhance	  the	  city’s	  public	  assets	  and	  forge	  connections	  throughout	  the	  region,	  as	  well	  as	  serve	  the	  growing	  synergy	  between	  economics	  and	  art.	  	  This	  proposed	  contemporary	  art	  event	  in	  Detroit	  has	  the	  potential	  to	  engage	  the	  public	  to	  examine	  the	  significance	  of	  contemporary	  art	  and	  its	  impact	  on	  our	  public	  spaces,	  while	  helping	  to	  renew	  and	  accentuate	  the	  unique	  character	  of	  the	  city	  of	  Detroit.	  	  But	  ultimately	  the	  DCB	  must	  be	  sustainable	  as	  an	  institution	  in	  order	  to	  have	  a	  value	  for	  the	  city.	  It	  must	  not	  be	  a	  one-­‐time	  event.	  To	  be	  sustainable,	  a	  number	  of	  key	  strategies	  must	  be	  put	  in	  place	  as	  shown	  by	  the	  research.	  It	  must	  be	  authentic	  and	  reflect	  the	  cultural	  and	  social	  context	  of	  Detroit,	  and	  respond	  to	  local	  needs.	  It	  must	  be	  innovative	  and	  flexible	  so	  as	  to	  evolve	  as	  the	  city	  evolves.	  Ultimately	  it	  must	  be	  carefully	  managed.	  Management	  of	  the	  DCB	  will	  be	  a	  key	  factor	  to	  its	  success	  or	  failure.	  Ultimately	  the	  DCB	  festival	  management	  must	  respond	  to	  the	  many	  challenges	  of	  embracing	  innovation	  in	  programming,	  organizational	  structure,	  marketing,	  finances,	  and	  stakeholder	  relationships.	  Becoming	  too	  dependent	  on	  one	  source	  of	  revenue	  can	  be	  risky,	  and	  funding	  mechanisms	  must	  all	  be	  carefully	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coordinated	  and	  controlled.	  	  There	  are	  many	  texts	  and	  lots	  of	  written	  advice	  available	  on	  event	  and	  festival	  management,	  as	  we	  have	  learned.	  In	  the	  end	  each	  event	  and	  venue	  must	  be	  unique	  and	  their	  management	  shaped	  by	  their	  stakeholders	  and	  environment.	  Without	  a	  prescriptive	  template,	  the	  DCB	  does	  entail	  some	  risks	  but	  many	  more	  opportunities	  and	  potential	  we	  believe.	  	  	  If	  the	  DCB	  is	  to	  achieve	  its	  potential	  in	  animating	  the	  city	  of	  Detroit,	  celebrating	  the	  local	  arts	  and	  culture,	  and	  even,	  ultimately	  contributing	  to	  improving	  the	  quality	  of	  life	  in	  the	  city	  it	  must	  be	  well	  planned	  and	  managed.	  It	  must	  be	  more	  than	  just	  a	  vehicle	  of	  economic	  generation	  or	  quick	  fix	  of	  the	  city’s	  image	  problem.	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